**Ю.Ревякин**

***«Жить без оглядки!»***

**2013**

Жить без оглядки – грех! При коммунистах мы любили говорить: «Ни шагу назад, ни шагу на месте! Только вперёд и все вместе!» Не надо разбирать по полкам данное высказывание, оно шаткое, и дураку понятно! Не будешь оглядываться назад, наделаешь глупостей ещё больше, чем твои друзья, которых уже нет рядом, и которых тебе ужасно не хватает! Ни шагу на месте – молча! Нормально, соглашаемся?! Только вперёд, и все вместе! А с кем? Половина то уже сошла с дистанции?! Как быть?! Получается лозунг не для всех?! Только для оптимистов и не пьющих людей! А кто не пьёт, спросите вы?! Я не пью! Уже давно, практически с прошлой пятницы! В субботу и воскресенье было немного водки, но так это же по делу?! Пьянкой не считать! Когда человек разговаривает с воздухом, все считают его ненормальным, а если он долго молчит, могут подумать, что он маньяк или того хуже, убийца?! Хотя, кто из них хуже, не поймёшь?! А разговаривать надо! Надо разговаривать с теми, кого давно не видел, с теми, кто уехал ненадолго, а тебе кажется, что вечность прошла! С теми, кто лежит в больнице, тебя к нему не пускают, пошли ему воздушный поцелуй по воздуху, или по проводам, он поймает его и согреется. А ещё надо обязательно разговаривать с мёртвыми, особенно, если ты веришь в загробный мир, и уверен в том, что встретишься с этим, временно мёртвым, человеком ещё до того, как пересечёшь великую реку Стикс! Не потому что ты когда-нибудь умрёшь, а потому что он тебе дорог и он без тебя не может там, так же, как ты без него здесь! Поэтому и начинаешь верить в загробное счастье и надеешься, что вечность – твоя родная сестра и встреча с близкими неизбежна! Кто знает, может именно там встречаются все прослойки твоей родословной, они друг друга тянут за собой, ты прилетишь и окажется, что твои главные родственники не только из Тюкалинской деревни. Среди них есть даже те, кто помогал Спартаку бороться за бедных и обездоленных! Кто-то дрался с французами, кто-то даже подносил знаменитую чарку водки после бани Суворову. А для некоторых окажется, что сам Суворов и есть основатель его рода. Человек видит плохо одним глазом, думает, что это случайность, а это возможно наследственность, которую передал ему сам Кутузов. Многим, конечно, страшно станет, когда они узнают, что их предки были не очень хорошими людьми, и совсем неизвестными, но род, как и родителей не выбирают.

Разговаривать с мёртвым человек в пьяном виде гораздо сложнее и опаснее, чем трезвым. Ты можешь сначала скатиться в бездну эмоций, а можешь и с катушек слететь, потому что обязательно нальёшь себе лишнюю рюмку водки, ты же русский? А вот интересно, к русским приходят только русские мёртвые? В кино показывают разных колдунов, которые вызывают духов, разговаривают с ними, пугают окружающих и пытаются предсказать будущее. В одних передачах экстрасенсы спасают людей, помогают полиции и лечат больных, в других их арестовывают за шарлатанство. Не надо нигде никого и ничего искать. Мёртвые ходят рядом с нами, они так же живут, безответно влюбляются, только не болеют и не ждут конца света, у них уже всё это позади. Если у тебя есть знакомый мертвец, позови его, и он придёт…

Во вторник, в самый грустный Родительский день, я поехал на Марьяновское кладбище, повидаться со всеми, и с мёртвыми и с живыми. Мёртвых у меня там гораздо меньше, к счастью, чем живых, которых я встретил весёлыми и жизнерадостными там же. Именно с них всё и началось…

Когда я подошёл к могиле одного из своих дорогих родственников, там были все наши, разговаривали, ели, пили, рады были видеть меня. Я долго сидел с родными, старался что-то вспоминать доброе про упокоенного здесь же Виктора Файта, мужа моей родной тёти. Он погиб рано от пьяной руки какого-то недоброго человека, мог ещё жить да жить. Но, сейчас, его жизнь весело доживает тот гад, который убил его, и от пьянки, даже ничего не запомнил, скорее всего?! Чуть дальше могила моего друга Астапа. Он тоже умер молодым, играл на гитаре, на старой ионике, пел вместе со мной со сцены «Омэрикен!». Девки его любили наперебой, даже дрались из-за него, у него, у первого был спортивный мотоцикл «Иж-Планета-Спорт», потом Жигули первой модели. Первый парень не только в нашей деревне! А вот умер так, что никто и предвидеть не мог, что он в таком раннем возрасте исчезнет навсегда. Я устал, солнце припекло так, что я решил уже не ходить к Астапу, зайду в следующий раз, подумал я, на Троицу. Моя бабушка была доброй ведьмой, как она сама мне говорила, она-то и приучила меня ходить на кладбище в Родительский день и на Троицу обязательно.

Вечером я выпил хорошей водки, зажёг все свечи, какие только были в моей квартире, поставил на иголку старый добрый виниловый диск Ливерпульцев, и стал подыгрывать им сначала на гитаре, потом на губной гармошке. Когда Морфей стал клонить меня всё сильнее к родной подушке (а сплю я только на той подушке, которую сделала моя мама своими руками), я погасил огонь, выключил аппаратуру и упал без памяти. Глупо думать, что человек может после Родительского дня вот так легко заснуть?! Тело моё конечно было погружено в нежную обитель родного дивана, но мозг, как всегда, работал неумолимо. Иногда мне кажется, что он вообще никогда не отдыхает…

Я расправил одеяло, постелил его ровно и налил себя чашку чая с мелиссой. Астап открыл дверь в мою комнату и уставился на меня глазами вампира, готового съесть меня, при любых обстоятельствах. Первое, что пришло мне в голову, это то, что я всё-таки зря не зашёл к нему на могилу?!

- Астап?! Ты?!

- Здорово.

- Как ты меня нашёл?

- Ты, почему не зашёл ко мне?

- Не зашёл?! Но, ведь, мне надо было уже ехать дальше?!

- Дальше куда?

Он был так агрессивен, я не помню его лица за всю его жизнь, чтобы на нём не было улыбки, а тут такая злость?! Но, как он узнал, что я был и не зашёл? На кладбище было столько людей, я мог затеряться в толпе, что он мог меня и не заметить?! Он был, почему то голый и бледный. Голый?! Странно! Его же хоронили в костюме, я не был на похоронах, но мне рассказывала мама. Бледный! Тут всё ясно, мёртвые все бледные. Он даже не похудел, такой же огромный и высокий. Килограммов сто двадцать, не меньше?!

- Сто тридцать!

- Что?

- Я всегда весил сто тридцать килограммов!

- Ты умеешь читать мысли?

- Смерть научила.

- Жизнь!?

- Жизнь вас учит! А нас мёртвых смерть. Ты почему ко мне не зашёл? Я что хуже тех, с которыми ты встречался?

- Нет.

- Мы же друзья?

- Конечно.

Астап почесал голову, прямо как живой. Я смотрел на него и не верил своим глазам. Хорошо, что я сегодня дома один, Фрузя хоть и не боится ничего в жизни, но ей было бы неприятно.

- Дай мне воды, пить хочу.

Пока я шёл на кухню, вспомнил какой-то странный фильм, в котором все покойники на кладбище собирались вместе, когда начинался ночной дождь, и боролись за каждую его каплю. Астап пил воду медленно, наслаждаясь каждым глотком, я почувствовал, что от него пахнет мухоморами. Он допил, выпрямился, отрыгнул, как будто выпил литровую кружку свежего пива и исчез так же странно, как и появился…

Он был очень обижен на меня, это было бы видно даже человеку, который не знал ничего о нашей дружбе на этом берегу Стикса. Какой там сон? Я накинул халат и вышел на балкон. В такие минуты всегда хочется закурить длинную, длинную сигарету, но я не курю. На улице ранний апрель, но в этом году очень жаркий, прямо, как на юге. Я перевалился через перила своего балкона и стал вглядываться в фонарную ночь.

С девятого этажа хорошо было видно, как в школьном дворе, прямо на колёсах от грузовика парочка яростно целовалась. Я не отводил от них глаз, мне стало интересно, любовь и смерть всегда ходят рядом, я уже много раз в этом убеждался. Девушка была так раскована, в наши годы такие девчонки были редкостью. Она сама снимала с себя всю одежду, парень даже не успевал подумать о том, как расстегнуть ту или иную застёжку, как очередной элемент одежды летел на ветки всё ещё раздетых по-зимнему деревьев. У меня до сих пор ещё дома отопление не отключили, всё правильно, это же первая весна для нового мэра города, надо прогнуться хоть чем-то перед народом, который, как Клаус Майн ждёт перемен. А в школьном дворе ночь, не такая уже и тёплая для занятий подобного рода, там ведь нет тёплой, зимней батареи, которую до сих пор не выключил мэр. Я представил, как пацану сейчас сплющит яйца от холода, когда девчонка стащит с него трусы?! Только я подумал об этом, как трусы полетели вверх, как праздничный серпантин, они оказались почти такими же, как у волка в мультфильме, длинными и в цветочек. Но парень не сдавался, даже у меня между ног уже появился холодный айсберг, принесённый апрельским ветром, но у меня-то отопление, а у них?! Мне показалось, что я даже слышу учащённое дыхание молодой девушки? Жаль, что не видно их лиц? Ладно, представлю себе, что они красивые и что эта ночь принесёт им много счастья и радости, а может даже и ребёнка?! Ребёнок, зачатый в такой страсти, да ещё и в апрельском холоде, вырастет здоровым и умным человеком. Не зря же иностранцы стали для этого летать к нам зимой, в Сибирь, для зачатия будущего поколения в нашем суровом климате. Говорят, в нашем климате зачатый ребёнок живёт долго и счастливо?! Хотя я считаю, что зачать можно у нас, а рожать лучше уехать в Швейцарию или Норвегию, и лучше там остаться навсегда…

Я был благодарен этой парочке. Они так мягко свернули мои мысли об Астапе, можно будет даже попробовать уснуть после такого «порно»!? Я затянул пояс халата ещё потуже и протянул руку, чтобы закрыть окно, как раз в тот момент, когда девушка забралась к парню на колени, обвязав его спортивную фигуру длинными ногами. Красавцы! Просто молодцы! Главное, что никого не боятся! Я придвинул створку, но защёлкнуть её не успел, до меня донёсся прямо с того самого места, где начиналась вторая серия, злой голос молодого человека.

- Эй, мужик, я не понял? Ты куда?

Я оглянулся по сторонам, кроме парочки и меня не было вообще никого в этой ночи. Только апрельский ветер, колёса грузовика и я?!

- Вы мне?! – я опешил, как ненормальный. Я ведь всё это время был уверен, что они меня не видели?!

- Тебе, тебе! Ты куда?

- Спать…

- Спать? Ну, ты хам! Ты не хочешь смотреть, хоть сфотографируй?! Мы тут для тебя упражняемся, у меня уже яйца в трубочку от холода, а ты спать?

- Я даже не думал, что вы меня видите, я ведь на девятом этаже?

Парочка поднялась с колёс, по – моему у них пропала охота заниматься «спортом»? У девчонки пропала точно, она уже собирала вещи, разбросанные по школьному двору. А у парня упало, причём основательно. Он быстро оделся, злобно посмотрел мне в глаза, я почувствовал его колючий взгляд на расстоянии, девушка показала мне средний палец и ночь стала ещё темнее…

Я вернулся в комнату, которая была наполнена новым альбомом “Black Sabbath”, под названием «13». Музыка этой банды всегда меня сражала наповал, а этот альбом сразу вывел её в моём сердце на первое место среди всех. Официально альбом появится в мире только в июне, но русские меломаны первое прослушивание себе обеспечивают с помощью пиратов. Жаль, что Астап быстро ушёл, так и не послушав ни одной композиции. Лет двадцать назад, он заезжал ко мне рано утром, я тогда жил в Лузино, у него на трассе кончился бензин, и он прибежал за помощью. Я ему тогда помог простым русским способом, мы приехали на моей девятке в Лузинские гаражи, где в такую рань застали пару рыбаков, готовящихся к подвигам. Они вынесли канистру с бензином, Астап достал из кармана пачку долларов, извинился, что нет рублей, оставил десятку зелёного цвета, и мы сели ко мне в машину. Тогда у меня в машине играл “Tiamat”, он сказал, что если когда-нибудь услышит у меня в машине русскую попсу, то поймёт, что мир сошёл с ума…

Я понял, что не усну третью ночь подряд, оделся, вытащил с балкона свой спортивный велосипед и поехал на грязный берег Иртыша, в апреле, ночью, один. На дороге было много транспорта, я подумал, хорошо, что Байкеры ещё не проснулись от зимней спячки, сейчас бы дали копоти, по самые помидоры! Через полчаса я был у Тобольских ворот, там было пусто и туманно, в апреле туман не редкость. Я подошёл к парапету и увидел первый лёд, спустился ниже, там сидели два странных человека, они что-то делали, я не понимал. Когда я спустился к самой воде, всё стало ясно, это были Бомжи, они вдвоём снимали третьего Бомжа с огромной, чёрной льдины. Я притаился, чтобы понаблюдать за людьми, про которых снимаются фильмы и пишутся книги, и стал слушать их разговор.

- Какого Х! Тебя занесло на лёд, когда уже весна пришла, Д!

- Сам ты, Д! Вы же спали, я хотел рыбы наловить, для вас же, М!

- Чем ты хотел её наловить? Х!, что ли?!

- А хоть бы и Х!?

- Вот, Д!

- Сам ты, Д!

- Держи палку, М!

- Держу!

- Не ори, М!

- Да сам ты М!

Неожиданно «утопающий» бросил палку и встал во весь рост. Он принял типичную позу Ленина на бронепоезде и начал своё выступление перед «народом», прямо на двигающейся ночной льдине! Очень громко и весело!

- Товарищи! В тот момент, когда всё прогрессивное человечество борется с алкоголизмом, мы, Бомжи Центрального района города Омска, ответственно заявляем, что будем уничтожать эти два яства непомерными усилиями изо дня в день! Наши люди должны взять на себя обязательства покорять вершину каждой второй бутылки великого народного напитка до полудня, а в вечернее время обязаны догоняться так, чтобы не стыдно было смотреть в глаза своим коллегам и собутыльникам! Смерть борцам с алкоголизмом! Да здравствует диктатура Бомжей и Алкоголиков!

С этими словами он подпрыгнул на льдине, оттолкнулся и нырнул в ледяную воду, я вспомнил свои человеческие навыки по спасению утопающего и решил себя обнаружить.

- Эй, мужики! Бегите к Спасалке, там Иртыш даёт крен, вы сможете его перехватить там и спасти.

Бомжы оглянулись на меня, как на приведение и, не забыв прихватить свои многочисленные пакеты, побежали туда, куда я их направил. Наверное, побоялись, что я украду их пожитки?! Утопающий периодически выныривал и кричал разные, но всё-таки сокращённые, маты очень громко, постоянно добавляя известные всему русскому народу фамилии! Больше всего досталось Ленину!

Я поспешил за Бомжами и уже через минуту они тащили своего друга из ледяной воды, я бросил велосипед и помог этим несчастным «счастливчикам». Они уже стали мне доверять, потому что бросили на берегу свои пакеты, не боясь, что я захочу ими поживиться…

Если вы никогда не сидели холодной ночью на берегу грязной реки, в самом рядовом городе России, с Бомжами, то я вам это советую сделать от всей души. Чрезвычайно интересно! Интрига, доступная не каждому жителю нашей земли, впечатлений надолго, особенно, если у вас бессонница…

Описывать своих ночных собеседников бесполезно и неинтересно. Они одинаковые, похожие на кучу отходов, спрессованных на свалке в специальные тюки. Воняют все трое одинаково отвратительно. Положительного в них только то, что они невероятно умные и эрудированные, и зовут их исключительно по имени отчеству, правда, на «ты». Игорь Александрович, Александр Иванович и Юрий Васильевич. Постараюсь запомнить, хотя бы на одну ночь, всё-таки дальше дружить с этой троицей у меня в планах не было.

Мы сидели на полуострове, большая часть которого примыкала к «Зелёному острову». Омичи знают, о чём это я?! Над нами была натянута огромная простыня, как потом выяснилось, это часть парашюта. Горел костёр, в который постоянно подбрасывались мокрые, из-под вчерашнего снега дрова, всеми членами бригады. Они называли себя бригадой, потому что когда-то все работали в одной бригаде на танковом заводе. Работали не просто так, а инженерами, да начальниками цехов, как сами говорили. Да мне, кстати, всё равно было, кто они и откуда. Я просто сидел рядом, мучаясь от очередного психоза, и от появления Астапа.

- Тебя, как зовут то, парень? – Александр Иванович обратился ко мне, как будто проснулся и обнаружил кого-то незнакомого рядом.

- Юрий.

- А по батюшке?

- Александрович.

- Так, ты что, Юрий Александрович, один ночью гоняешь по городу, да ещё трезвый?

- Не пью я, ребята?

Все переглянулись и с удивлёнными лицами стали закидывать в костёр картошку. Я не понял, что их так расстроило? Может, им нужен был четвёртый? Вряд ли! Может они хотели, чтобы я их угостил чем-нибудь, а я пустой? Может, им нужны деньги? Ну, ведь всё равно, с этого года, алкоголь ночью не продают?! Спрошу, на всякий случай?!

- Ребята, может, деньги нужны?

Надо было видеть это детское счастье в глазах взрослых мужиков!

- Деньги!? Нужны! – Юрий Васильевич встал в полной рост и оттопырил свой карман в верхней одежде, не знаю, как её назвать.

Когда я достал первую тысячу рублей, они приняли меня за Генри Форда, видно по их меркам это серьёзный гонорар в ночное время, здесь на полуострове?!

- Встали в круг! – Александр Иванович быстро и привычно скомандовал, видно он у них бригадный бригадир?

Они скинули пальцы на камень, ножницы, бумагу, и вручили тысячный фант Игорю Александровичу. Тот, не тушуясь ни минуты, побежал в лес и растворился, как сахар в самогоне.

- А где он возьмёт? - последний опыт покупки ночного алкоголя у таксистов, у меня был в восьмидесятые годы прошлого века, когда я был студентом.

- Юрий Александрович, да с такими деньжищами он не только выпивку принесёт, он ещё и закуски добудет.

- Так поздно уже, не продают же нигде?!

- Это в твоей стране не продают, а в нашей всё гораздо проще, Саныч. Пошуруди лучше картошку, а то мне надо помочь Васильевичу раздеться.

Именно Васильевич нырял в реку, поэтому ему надо было просушиться. Когда с него стянули все вещи и стали их сушить возле костра, я с ужасом увидел, как этот худой и неопрятный человек побежал к реке и, раздвигая прибрежные льдины, обмылся, пока сушатся его вещи. Он вернулся, как ни в чём не бывало, потёр руки, ноги, зажал в ладоши своё мужское хранилище и приблизился к костру, чтобы окончательно не замерзнуть.

Не прошло и десяти минут, как появился гонец, с огромным пакетом в руках. Он уселся прямо на мёрзлую землю, достал из кармана портянку, которую, скорее всего, сам считал полотенцем и стал доставать покупки, смакуя каждую, как последнюю реликвию.

На «скатерти-самобранке» появились следующие продукты: две банки консервированных грибов, не русских, три банки огурцов, не русских, сыр, не русский, колбаса Лузинская и бутылка виски, литровая и неизвестная мне ранее.

- А как вы на тысячу рублей умудрились купить столько виски?

- Юрий Александрович?! Весь ассортимент виски разливается в Старом Кировске, вот вы тёмный человек?!

- Я, вообще-то, виски не пью. Но то, что их льют здесь, в Омске, я не знал, конечно?

- Так вот, теперь знайте?

Бригада села вокруг костра, все достали себе по картошине, разлили по первому пластиковому стакану и внимательно посмотрели на меня, аккуратно указывая мне взглядами на пустой, четвёртый пластиковый стакан, одиноко лежавший на земле.

Я поднёс стакан, и все расцвели в улыбках, оголяя белые зубы, редкость для людей такого типа. Налили мне до самого верха, мы дружно чокнулись, и я ощутил аромат качественно подделанного напитка в родном городе. Народ, не смущаясь, стал закусывать, прямо из банок, но вилками. Я взял в руки нож и стал разрезать сыр, моё главное лакомство в гостях, потому что, это тот самый товар, которому можно доверять, проверено годами. Мой друг, Лёня Молодой всегда говорит, что с ранних лет ест сыр, только качественно высушенный на тарелке. В детстве родители накрывали на стол, и пока гости чухались и готовились горячие блюда, сыр тем временем лежал и сох на тарелках, вот Лёня, с детства, и привык именно к такому сыру.

После третьего стакана все разомлели, даже Юрий Васильевич, натягивая просушенную одежду, стал улыбаться, как ребёнок, которому поменяли колготки вовремя.

- Ну, Юрий Александрович, спасибо тебе за спасение нашего боевого товарища.

- Да я ничего не сделал?

- Как ничего? Ты же не убежал, не скрылся, был рядом, значит, принимал активное участие. Нас бомжей люди не любят, боятся заразиться что ли? Мы не понимаем. Мы ведь такие же, как и вы. Только не моемся, да спим, где попало.

- Да ещё и срём, где попало.

- Что да, то да!

- Пожалуйста, - что я мог ещё ответить на благодарность.

- Так ты, чего, Саныч, ночью то сюда приехал? Живёшь недалеко?

Я сразу вспомнил своего кореша, Сергея Васильевича Рожина. Как только он меня не звал, и «Саныч», и «Ссаныч», но это по пьянке, и «Сан Оф Зе Бич!». Хороший он мужик, в музыке разбирается круче меня, надо ему будет позвонить как-нибудь. Давно не виделись.

- Одиноко стало, вот и приехал сюда. А живу недалеко, три остановки от Музыкального театра.

- А жена у тебя есть?

- Есть! Жена есть, сын Мишка, сноха Надя и внучка Варька.

- А жену как зовут?

- Фрузя!

- Странное имя какое-то, но доброе!

- Тёплое!

- От него пахнет пирожками с капустой и кексом.

Мне стало приятно, как эти ночные люди обсуждают доброе имя моей жены. Стало сразу понятно, что у них были когда-то семьи, дети, родные и близкие, по разгоревшимся глазам и улыбкам. Я проникся к ним теплом и нежностью. Захотелось отдать им велосипед, подарить всю свою одежду и отдать последние деньги. Я залез в карман и нащупал ещё две тысячные бумажки, вспомнив, что это последние купюры на этой неделе, я сначала немного зажался, но потом всё-таки достал их и выложил на «центр поля».

- Мужики, не сочтите за трусость, но у меня есть ещё две тысячи.

Мужики напряглись, и Александр Иванович взял снова бразды правления пикником в свои руки. Он встал, гордо выпрямил бумажки, просветил их на лунный свет и, молча, положил в карман, потом он сел и приблизился ко мне.

- Саныч, ты не будешь против, если мы на эти деньги завтра помоемся?

- Не буду, а где вы моетесь?

- На трассе, за городом, есть гостиница, там истопником, в бане, работает наш мужик заводской. Мы к нему приезжаем, когда есть деньги, он нас на полчаса пускает, больше не может. Правда в парилку не пускает, но нам нечего вредничать, и так сойдёт.

- Ребята, я не против, но можно поступить по-другому?

- По-другому?

- Ну, да! Пошли ко мне домой, все помоетесь. Дома никого не будет ещё несколько дней.

Все Бомжи приняли позы воинов – освободителей. Мне сначала даже показалось, что я их обидел, но чем, не понятно? Они стояли и смотрели на меня, как участники группы “Sweet”, на знаменитой обложке перед лужей.

- Вы приглашаете нас к себе домой?

- Приглашаю.

- Это точно?

- Точно.

Когда все поняли, что я не шучу, то стали допивать виски с огромной скоростью, наверное, они боялись, что я передумаю. Но я не передумаю, во-первых: я добрый человек, во-вторых: эти люди внушили мне какое-то доверие, сам пока не разберусь. Ну, а в-третьих: я же уже нахлестался, как говорится, обратной дороги нет.

Ехали на одном велосипеде по очереди, меняясь после каждого падения. Я почувствовал, что меня понесло, давно я не попадал в разнос, я вообще не запойный человек, но могу слететь с рельс нормальной жизни, если мне подвернётся нестандартная ситуация, типа сегодняшней. Мне уже приходилось в жизни оказываться там, где не каждому человеку суждено. Жил и в цыганском таборе, среди индейцев, среди Якутов, вот теперь в самой странной прослойке общества попробую?! Когда мы подъехали к моему огромному дому, восемь подъездов внутри и четыре снаружи, я обратил внимание на то, что велосипед не стоит поднимать на девятый этаж вообще, от частой смены наездников он, мягко говоря, пришёл в негодность. Я взял свой натруженный годами агрегат и аккуратно прислонил к мусорному баку во дворе. Игорь Александрович посмотрел на меня с укором, достал из кармана цепь с замком и приковал велосипед к забору.

- Откуда у вас цепь с замком?

- Саныч, это же незаменимая вещь в нашей жизни.

- Как это?

- Сам подумай. Что можно сделать с помощью этой цепи?

- Не знаю. Пришпорить велосипед?

- Запоминай! Можно пришпорить велосипед, прицепиться к крыше поезда, если ты путешествуешь без билета, зайцем, отбиться от нападения хулиганов, можно прицепиться к городскому забору, если тебя вдруг захотят загрести менты.

- И что?

- Как что? Менты же забор ломать не будут?

- Не будут.

- Значит!?

- Что, значит?

- Значит, оставят меня в покое. Уйдут, я достану ключ, отомкну замок и к бригаде, на ужин, живой и здоровый.

- Никогда бы не подумал, что у простой цепи может быть столько свойств?

- Эта цепь знатная.

- Эту цепь Игорь Александрович снял с дохлой овчарки, - вмешался Юрий Васильевич.

- Да! Овчарка была больше на слона похожа, чем на собаку, - подхватил Васильевич.

Когда мы все уместились в советском лифте моего большевистского подъезда, я с полной силой и вдохновением ощутил запах мусоропровода в своём носу, который теперь точно придётся промывать. Добравшись до восьмого этажа, мы вышли и пошли пешком на мой, девятый. Все молчали, как будто очень давно не были в цивилизации и не знали, что делать и как себя вести. Я снял квартиру с охраны, включил свет и увидел глаза бомжей. Они не были ничему удивлены, вели себя просто, как будто бывали уже здесь. Холодок прокатился по моему позвоночнику, но я пропустил это «мимо ушей». Не каждую ночь приводишь домой троих незнакомых мужиков, да ещё такой «национальности».

- А что случилось с ней?

- Саныч, с кем?

- С овчаркой? Почему она сдохла?

Мужики переглянулись, как будто обсуждали, кому передать пальму первенства в предстоящем рассказе. Как всегда пальма досталась Александру Ивановичу, он первым снял с себя то, что сам считал верхней одеждой и, не зная, куда положить своё богатство, стал смотреть по сторонам в поисках его пристанища.

- Так, Игорь Александрович и убил ту овчарку.

- Убил? Как?

- Задушил.

- Задушил? – Я посмотрел на хилого «душителя» и не совсем врубился в то, что услышал.

- На него пацаны, во дворе, собаку натравили, она напала, вот он и спасался, как мог.

- А пацаны?

- А что, пацаны? Убежали за родителями.

- А Игорь Александрович?

- А он дополз до нашего лагеря, вот и всё, - Александр Иванович задрал одну брючину душителя и я увидел изуродованную ногу, будто после мясорубки.

- А где ваш лагерь?

- Сейчас вот здесь, какой у вас адрес?

- Улица Звездова, 103.

- Вот, значит, сегодня наш лагерь на улице Звездова 103.

- Понятно…

Когда все трое посетили мою белоснежную ванную комнату, я вошёл и слегка насторожился. В ванной всё было не так, как я ожидал?! Не было похоже на то, что три этих странных гостя давно не мылись. Даже на полотенцах ни осталось никаких признаков грязи?! Ладно, не до этого, я уже чувствовал себя изрядно выпившим, хмель проник глубоко в мою бессонную голову, именно из-за бессонницы человек пьянеет даже от малой дозы алкоголя. Я поставил свой любимый чугунок на газ и включил конфорку. Ещё с малых лет я любил домашнюю еду, приготовленную именно в чугунной посуде. Залив хорошим подсолнечным маслом днище, я стал нарезать туда же картошку, лук, свёклу и морковь. Когда всё это зашумело сверчками, я достал заранее сваренную ещё днём баранину, отделил мясо её от костей и мелко порезал. Перед тем, как вывалить мясо в чугунок, я оглянулся. Все мои гости сидели на кухонном полу и наблюдали за мной так, будто я раздатчик сырого мяса в клетке для хищников. Они все тигры, а я их кормщик! И сейчас их глаза выглядели так, будто я не кормил их очень давно.

- Саныч! А что это за блюдо? – Иваныч не выдержал.

- Саныч! Ты же обещал только помыться?! – встрял Василич.

- Ладно вам, мужики, помылись, надо и поесть, - я был спокоен, как танк. Я вдруг решил, что надо к мужикам повернуться добротой и тогда страх о нежданных гостях исчезнет. Ведь не захотят же они обидеть человека, который для них всё вот так преподнёс?!

- Ну, ты, реальный мужчина!

- Только вот из выпивки у меня, мужики, только пиво, но зато очень хорошее и его много!

- Пиво? Ух, ты! Я так давно не пил пива?!

- Да, ты только что из-подо льдины вынырнул, какое тебе пиво?

Я сходил на балкон, там у меня стояли запасы моего любимого пива «Удача». Только истинные ценители пива знают, что это настоящее пиво, сваренное по всем правилам пивоварения.

- Саныч, я никогда такого пива не видел. Оно чьё?

- Как чьё? Наше, Омское, друзья мои варят. Я когда бываю у них в гостях, обязательно покупаю полный багажник, чтобы вот так, как сейчас, людей удивлять.

Я выставил все свои коллекционные кружки на стол и наполнил их, обдавая пенным запахом тёплую кухню. Хорошо всё-таки, что мэр не отключил ещё отопление. Пиво надо пить в тепле и уюте, и тогда оно станет ещё вкуснее и ароматнее…

Пока готовилось моё блюдо, название которому я пока не придумал, все уничтожали пиво так, будто провели последние три месяца жизни в пустыне. Я и сам приложился, несмотря на то, что стрелка часов уже подкатывалась к рассвету. А когда на столе ещё появились чашки с блюдом, которое я назвал «Бонамасса», то гости сразу превратились в моих истинных почитателей. Я всегда называл свои неповторимые блюда какими-нибудь неизвестными никому словами. Обычно это делалось для фишки, вдруг не понравится, тогда можно будет обсудить его рецепт, заодно и название обескуражить. Но сегодня я его назвал в честь одного из моих любимых гитаристов, по фамилии Бонамасса. К утру я уже вымыл посуду, перед этим разложив своих гостей в спальне, всех троих на одном угловом диване. Они там сначала долго шептались, потом стали тихо напевать какую-то песню. Я вытащил из шифоньера все свои вещи, и, подобрав три комплекта одёжки по сезону, вошёл в спальню.

- Мужики, вот, я вам тут подобрал вещички, утром можете надеть.

Бомжи вскочили, как молодые курсанты, по команде и стали наперебой мерить вещи. Когда они в три голоса стали меня благодарить за ужин, пиво и вещи, я уже ничего не слышал и не понимал. Я уже летел к маминой подушке, хотя физически находился ещё на ногах. Я упал прямо на пол, на новый диван, и выключился, как будто именно эти люди победили мою проблему с бессонницей. Как будто именно этого общения мне и не хватало все эти годы, чтобы вот так уснуть, без памяти. Четырёхэтажный храп накрыл мою квартиру, достанется сегодня всем соседям, хорошо, что девятый, последний этаж. Храп особенно мощно разрывается в ушах соседей, когда храпящий под ними…

Что можно думать о человеке, который пустил в свою квартиру, которая когда-нибудь станет музеем его личных переживаний и мечтаний, первых встречных людей. Ночью?! Бомжей?! Грязных, пьяных и неизвестных?!

Может он больной? Может идиот? А может одинокий и несчастный? Всё это не про меня. Про меня звучит примерно так. Наверное, он очень добрый и сердобольный?! А может быть он мужик, в полном смысле этого слова? Я спал, а ордена с разными названиями меня хорошего, размещались на моей груди, один за другим. Орденов становилось всё больше, и дышать от этого было всё сложнее и сложнее. Я уже слышал, как от их тяжести, громче и чаще стучит моё изнурённое алкоголем сердце. Я понимал, что надо проснуться, выпить воды, похмелиться или ещё что-то?! Наконец, сквозь сон, я схватил себя за волосы, как известный всем немецкий барон, и вытащил свою буйную голову на поверхность одеяла.

За окном уже светило солнце, высоко, а значит, утро уже пролетело, как ворон под облаками. Я прислушался, в квартире было тихо, только голова моя гудела как паровоз, приближающийся к станции «Алонский». Как-то у моего друга Димыча на дне рождения мы серьёзно помешали виски с пивом, по его рекомендации, и у меня не было таких головных болей?! Может, правда, в случае с Бомжами, виски палят так жестоко, что потом разрыв башки обеспечен всем участникам «банкета»? А как же они то, мои гости?! Они-то больше меня вылакали?! Я призвал свой организм к дисциплине, оттолкнулся от дивана, как лыжник от трамплина и вышел в коридор. Мешка с грязной одеждой не было, я прошёл в спальную комнату, там обнаружил аккуратно заправленный диван и на нём все три комплекта весенней одежды, которые я вчера подарил. Странно, они ничего не взяли, опять переоделись в рваньё, и исчезли?! Ничего не понимая, я взял «подаренную» одежду и отправил её в забрало стиральной машины для дезинфекции. Всё-таки Бомжы примеряли её на себя, хоть и после душа? На кухне всё было без изменений, как – будто у меня никого вчера не было, даже все пустые бутылки из-под пива унесли с собой. Лишь только одно напоминание осталось от моих ночных гостей, это глубокий бодун широкого профиля и высокого давления. Я вышел на балкон, уставился на вчерашние колёса во дворе, и подумал, что три мужика, прожившие неплохую может быть жизнь, сейчас вот превратились в таких несчастных людей. Дай Бог, у них всё-таки дальше жизнь сложится интереснее и правильнее, тем более, что у них есть задел, две мои тысячные купюры? Судя, по их реакции, для Бомжей это серьёзные деньги?!

Я вошёл в ванную, включил свет, и пока энергосберегающие лампочки доводили свои спирали до накала, мне показалось, что в сливное отверстие, в ванной, выползла змея. Небольшая, желто-красная змея, похожая на кобру. Когда в моих глазах мерцает свет лампы, мне всегда кажутся какие-нибудь неожиданные видения. То змеи ползают, то лошади скачут, то муравьи царапают мой воспалённый мозг. Я посмотрел на себя в зеркало и взял бритвенный станок в руку так нежно, как будто это была единственная, уцелевшая со вчерашнего «банкета» рюмка водки – целебная и необходимая, как живительная влага для высохшего дерева…

В дверь позвонили, я вытер лицо и подошёл тихо к двери. Если это кто-то из соседей, не открою, подумал я. Я посмотрел в глазок и не понял, кто это? Несмотря на позднее утро, на площадке горел свет, я пригляделся. Это был мужчина, моего роста, примерно моих лет, весь в джинсе, клёши были огромными, как у моряка. На груди огромный амулет в виде черепов, меня даже передёрнуло, у меня точно такой же, одиннадцать черепов. Мне подарил мой добрый друг из моей третьей жизни, Миша Курдяев, прислал из Питера. Я пригляделся ещё внимательнее, волосы, как у меня, но лицо вроде свежее, и улыбка во все зубы?! Я-то редко улыбаюсь?! Он смотрел в амбразуру глазка широко открытыми глазами, и видно было, что человек ничего не боится. Он что-то держал за спиной. Что-то большое, может гитару?!

Я открыл дверь и передёрнул свой мозг, он так был похож на меня, как будто я открыл дверь не в свой подъезд, а в глубокое зеркало, похожее на чистое озеро. Но, не то озеро, откуда люди берут воду, и делают из неё водку, а в то, в котором могут утонуть глаза от любви и доброты!

- Заходи.

С людьми, так максимально похожими на меня, я всегда общаюсь просто, без церемоний. Хотя их мало на этом свете! Очень мало! Скорее всего, этот парень вообще первый?! Ну, максимум второй?! Хотя Мишка вряд ли похож на меня, он гораздо лучше меня и умнее, поэтому вряд ли?!

- Привет.

- Здравствуй, ты кто?

Он достал из-за спины гитару и протянул мне. Я увидел на гитаре много разных автографов и отпечатков пальцев, но ничего интригующего в этом не увидел. Зашёл в зал, положил гитару на диван и снова вышел к гостю. Он спокойно снимал верхнюю одежду и весил все вещи так, как делал бы это я. Мне показалось, что он здесь часто уже бывал, и ничего нового для него в моей квартире нет. Он прошёл в ванную, вымыл руки и направился на кухню, достал из кармана бутылку прозрачной жидкости, поставил на стол и уставился на меня так вопросительно, будто я официант из гостиницы «Омск», примерно восьмидесятого года, а он заезжая знаменитость?!

- Меня зовут Платон.

- Платон? Я недавно видел фильм с таким названием?!

- Это не про меня, уверяю. Я совсем другой Платон, не тот, который из фильма.

- А какой другой?

- Ладно, не грузись, тебе же надо похмелиться?!

- Я вообще-то бросил пить.

- В пятницу?

- Откуда ты знаешь?

- Многие бросают пить в пятницу, особенно под утро.

- А что у тебя в бутылке?

- Самогон. Настоящий, деревенский! Чистый и безболезненный!

- Ты музыкант?

- Пока никому неизвестный.

- Я тоже музыкант, ещё более неизвестный, чем ты! Как говорится «сам себе звезда».

- Я знаю, отец говорил мне.

- А кто твой отец?

- Хороший человек.

- Он здесь живёт, в Омске?

- Нет. Он живёт далеко, но в России.

- А я его знаю?

- Знаешь, знаешь. Давай, лечись уже.

Он как-то сказал последнюю фразу по-родственному, так приятно. Когда я выпил первую рюмку, то, как это обычно и бывает после хорошего напитка, захотелось поесть. Я открыл холодильник, он был забит едой просто до краёв. Моя любимая красная икра, много дорогого сыра, овощи, фрукты, натуральные соки, колбаса нескольких сортов. Я потёр виски, чтобы поверить своим глазам, всё было наяву. Я сам-то не нищий, могу себе подобное позволить, но сейчас, когда я временно остался один, мне ничего не надо было?! Но главное не это?! Главное, откуда это всё взялось?! Платон только что зашёл?! Бомжи, если решили меня отблагодарить, то тех двух тысяч рублей на всё это не хватило бы, ну ни как?! Да и когда они могли всё это купить и где?! И зачем им это надо?! Я же помню, как они смотрели на подаренные купюры, наверное, уже пропивают их?!

Я стал доставать продукты и на ходу удивляться их свежести, обнюхивая их, как собака - ищейка. Платон бродил по квартире, пока я готовил закуску, он рассматривал картины, фотографии, музыкальные инструменты на моих стенах, периодически что-то поглаживая и что-то говоря себе под нос. Я наблюдал за ним и удивлялся нашему сходству, всё было, как у меня, походка, осанка. Я даже со своим сыном Мишкой не имею столько сходств, сколько с ним?! Надо будет с ним серьёзно потолковать, чтобы подробнее всё узнать о нём, а ещё надо обязательно почувствовать его запах. Как он пахнет? Это очень важно. Я увидел, как он снял со стены мою самую дорогую гитару, взял её в руки и, сразу стало понятно, что он делает это первый раз в жизни. Он не музыкант, он не знает ни одного аккорда. Он же сказал, что пока неизвестный, странно?!

- Платон, прошу к столу.

Платон уселся по удобнее, взял огромный бутерброд с икрой, сам налил самогона в две рюмки и, улыбнувшись от уха до уха, произнёс мой дежурный тост.

- Во здравие!

- Откуда ты знаешь мой дежурный тост!?

- Так разве он твой? Так многие попы и дьяки говорят, с чего он твой то?

- Ну, вообще то, да.

Через пять минут мы стали оба здоровыми и добрыми людьми, готовыми на подвиги и приключения. Мы стояли на балконе, я рассказал Платону про всё, что случилось со мной в прошлую ночь, он внимательно слушал меня, ни разу не перебил, как мой сын Мишка. Я иногда думаю, кто воспитал в моём сыне такого правильного человека? Ну, кто? Я! Ведь я отец!? Приглядевшись к Платону, я увидел в нём некоторые черты лица и своего сына, такая же мужская седина в раннем возрасте, умный взгляд и доброе лицо.

- А где сейчас твой отец?

- На работе, или дома? Потом позвоним, да спросим?!

- Хорошо, - я не хотел лезть в душу этому парню, он мне чертовски нравился, он такой хороший слушатель и собутыльник, что мне не хочется нарушать нашу идиллию. Я вдруг вспомнил, как мы один раз с сыном здесь, на балконе напились пива и накурились сигар, так потом блевали до утра по очереди, зависая над унитазом. Тогда у нас на балконе не было ещё ремонта, но зато там, на старых стенах были масляные рисунки, сделанные Фрузей. Там были жираф, пугало и ещё какие-то весёлые живые существа, сейчас уже и не вспомню. Я обнял Платона по-отцовски и слегка загрустил, снова почувствовав себя одиноким. Есть такая болячка в голове некоторых людей, грустить тогда, когда им очень хорошо. Я, как раз, один из тех людей, к сожалению…

- А тебе на работу не надо?

- Чёрт возьми, конечно, надо. Замотался с этими Бомжами, всё вылетело из головы. Слушай, Платон, оставайся у меня, я быстро сбегаю. Вернусь, а ты пока послушай музыку, вон какая у меня коллекция, на балконе море пива, а?

- Хорошо. Ты надолго?

- Да я быстро, час, два и я дома, - мне так понравилось, что Платон говорит мне «ты», так свободно и легко.

- А далеко до работы?

- Пятнадцать минут пешком.

- А на машине?

- Да я уже сутки в себя «левый бензин» вливаю, какая там машина?

- Хорошо, жду.

- Я хочу тебе одну группу включить, не пожалеешь.

Я быстро оделся, достал из своей коллекции виниловый диск группы «Собаки Павлова» и протянул Платону, за час ставшему мне таким родным и близким человеком. Я был уверен, что он справится с моей старой, но очень надёжной аппаратурой, поэтому не стал даже ему давать советов. Открыл входную дверь, вдохнул запаха человечины из подъезда и подмигнул Платону, который аккуратно, как я, достал диск из конверта, и внимательно его разглядывал.

- Ого, 1975 год?!

- Ну, да, это их первый альбом, а в следующем году был последний, ну, то есть ещё один.

- Понятно, обязательно послушаю.

- Там смотри по алфавиту, следующий найдёшь, если понравится этот?!

- Хорошо! 1975 год, это что, получается этому диску уже семьдесят лет?!

Я захлопнул дверь, влился в обычную жизнь путём помещения своего тела в самый грязный лифт в округе. Уставился на рекламный щит на стене, и до меня только что, рикошетом донеслась последняя фраза Платона. Как семьдесят лет? Что-то он времена попутал, может самогон поразил так смачно его молодой мозг. Он же молодой?! Ведь видно невооружённым взглядом, что хоть и похож он на меня, всё равно гораздо моложе?! Нет, ну как семьдесят лет? Напутал парень. Это что, по его словам, сейчас 2045 год что ли? Да, нет. Напутал. Самогонка добрая, вот и влилась не в тот ручеёк. Вернусь, будет над чем посмеяться! Вот придумал, семьдесят лет?!

Работал я уже давно в Большевичке, это бывшая швейная фабрика, которую сейчас гордо её владельцы называют бизнес центром. После тех центров, в которых я бывал в Амстердаме, Ванкувере и Бремене, Большевичка, мягко говоря, проигрывает, а по-честному – это просто рабочее место многих Омских людей с отсутствием парковки и с постоянно сломанными кондиционерами в офисах. Люди, правда, в этих самых офисах, работают большей частью добрые и порядочные, поэтому я не дёргаюсь с места. На первом этаже есть кафе, в котором я обедаю, иногда пьянствую, но крайне редко.

Пару лет назад, я вот так же, пошёл на работу пешком, поздней весной, и когда подошёл поближе к Большевичке то увидел странную картину. На улице стояли молодые парни, курили сигареты, бросали окурки и, наверное, рассказывали друг другу о вчерашних похождениях. А рядом с ними девушка мыла окна того самого кафе, снаружи, прямо в том месте, где парни бросали окурки. Она была одета так, как будто её пригласили на конкурс красоты, а она почему-то мыла окна? Короткая белая юбка, по-летнему колыхалась на ветру, волнуя прохожих и водителей многочисленных автомобилей. Может, и не было никакого ветра, я не помню, может мне так хотелось, но я поймал взгляды молодых парней, то есть, наоборот, отсутствие тех самых взглядов. Когда я подошёл поближе, то с восторгом обнаружил, что при мойке окон, девушка не учла своего невероятного размера декольте на блузке, он шёл в разрез с щёткой в её руках. Я посмотрел по сторонам и понял, что никто кроме меня этого не видит. Странно конечно, что никто кроме меня не обращал на девушку внимания, а ведь она была действительно достойна того самого конкурса, о котором я подумал, впервые увидев её. От волнения, я даже не сразу понял, что я должен сделать? Сначала мне показалось, что надо парням предложить, чтобы они помогли этой красавице помыть окна. Но, судя по их позам и важным взглядам, я подумал, что они какие-то реальные менеджеры по продажам какой-нибудь ненужной печатной продукции, а она простая мойщица окон. Потом я решил, что сейчас сам схвачу у неё ведро и тряпку и буду мыть вместо неё, а вдруг она поймёт меня не правильно? Подумает, что я, человек из другой эпохи, не нашёл другого способа, как подкатить к молодой и красивой девушке. И решил пройти мимо, просто насладившись картиной «Девушка, моющая окна». Как-нибудь напьюсь, напишу картину с таким названием, я ни одной картины в жизни не написал трезвым! Но не тут-то было! Когда я поравнялся с ней и уже собрался вдохнуть весенний ветер, доносящий до моего длинного носа запах её духов, у неё из рук выпала щётка. Она оглянулась вокруг, мне, конечно, почудилось, что она попросила у меня помощи?! Ну, а у кого ещё то? Вокруг одни менеджеры, они же девушке не помогут?!

Я подхватил на лету щётку, правда, не за тот конец палки, всё-таки бывший футбольный вратарь, любитель. Но от волнения умудрился уронить щётку на землю. Девушка застенчиво спрыгнула с парапета, прикрывая руками свои ножки и, как – будто бы дотягивая юбку до колен, она старалась увеличить её длину. Зря она это делала, потому что я смотрел сейчас не на колени, а прямо в её глаза и улыбался Платоновской улыбкой. В очередной раз до меня дошло, что надо перенимать хорошее у молодых людей, вот сейчас я улыбнулся, как Платон, и она поняла, что я не такой уж и старый!

- Спасибо.

- Пожалуйста. Вам, наверное, нужно сходить и вымыть щётку, после того, как я её не поймал?

- Да, придётся, - она смущенно посмотрела на ведро с водой и на бутылку с моющей жидкостью.

- Не беспокойтесь, пока вы моете щётку, я покараулю ведро и бутылку.

- Да кому они нужны?

- Не лишайте меня шанса? Тем более, ничего другого, чтобы задержаться у этого окна на минутку, я придумать пока не могу?!

- Ну, хорошо.

Она скрылась за входной дверью Большевички, а я представил себя кремлёвским курсантом, который только что дал присягу Родине, свято охранять мавзолей. Один раз в жизни я был на Красной площади и видел, как они, молча, стояли в карауле и не смотрели по сторонам. Вот, примерно так же, сейчас, вёл себя и я. Менеджеры покурили, поплевали, ушли, их тут же сменили другие, на этот раз девушки, они стали галдеть ещё громче, и рассказов о собственных похождениях у них было гораздо больше, чем у предыдущих курильщиков.

Девушка вернулась с чистой щёткой и наконец, мне натянуто улыбнулась. Натянуто, но ведь всё-таки улыбнулась? Мне?!

- Спасибо, - она залезла на парапет и продолжила свою работу, теперь уже откровенно держа юбку одной рукой, чтобы никакой ветер не посмел её даже пошевелить или, не дай Бог, приподнять. Тем более, сзади стоит старый маньяк, у которого вместо глаз гайки на двадцать четыре, а вместо носа дюбель для бетонных стен.

- Просто скажите, как вас зовут, и я пошёл дальше? – я почувствовал, что я ей неприятен.

- Катя.

Когда она произносила своё имя, курильщицы все одарили меня таким взглядом, как будто я спросил у Кати размер её груди?! Ну, это же и понятно, они ведь серьёзные девушки, менеджеры, курят дорогие сигареты, а я спросил имя у какой-то мойщицы окон. Я подошёл к девчонкам и спросил их, как они относятся к Владимиру Маяковскому. В ответ увидел ухмылки и понял, что они не слышали никогда фразу, что все работы хороши. Ну, ладно, сейчас не об этом. Тот день я запомнил навсегда, потому что, именно в тот день у меня на работе, что называется «попёрло». Теперь, когда я иду пешком на работу, всегда думаю, хоть бы сейчас Катя снова мыла окна, прикрывала юбку, роняла щётку, а у меня бы продолжало так переть, как тогда. Пока я вспоминал тот случай, который может быть только я и запомнил из всех, кто в нём участвовал, до крыльца с окном оставалось несколько метров. Я поднял голову и увидел ту самую Катю, она бежала мне на встречу, на этот раз без ведра и щётки. Она была в обтягивающих джинсах и в куртке, не по сезону оголяющей её спину. Конечно, я, как старший товарищ, сделал ей замечание, указав на то, что она будущая мать и т.д. Но девушка меня не слушала, она просто рукой зазывала меня в здание и жестом просила сделать это быстрей.

- Здравствуй, Катя! Что случилось?

- Быстрее, в кафе, быстрее.

Я в этот момент думал только об одном, хоть бы от меня самогоном не пахло, поднёс ладошку ко рту, выдохнул и, убедившись, что запах достойный порядочного мужчины, толкнул дверь в кафе. Все столы внутри были расставлены вдоль стен, около столов в ряд, как в школьном спортзале, сидели дети, одни пацаны. Они были одеты в форму Американских морских пехотинцев. Все были одного роста, примерно одного возраста, лет по десять, не больше, и все были чему-то напуганы. У стойки стояли две женщины и по их взглядам, я понял, что они иностранки, собственно как и все дети. Человек, который часто бывал за границей, легко отличит иностранцев от русских людей, поверьте мне. Трудно отличить французов от итальянцев, пока они не откроют рот, или голландцев от испанцев. Но отличить любого иностранца от русского дело двух секунд. Можно даже рот не открывать, глаза выдадут.

- Что происходит, Катя?!

- Они с того самого корабля?

- С какого, того самого корабля?

- Вы что, не слышали? Сегодня ночью корабль на Иртыше потерпел крушение.

- Сегодня ночью? Корабль на Иртыше? Ничего не понял? Надеюсь, его имя не «Титаник»?

- Вы что не смотрели новости?

- Не смотрел! – Астап, Бомжи, Платон, вот мои новости, но кто в это поверит, подумал я и промолчал?

- Это Американские курсанты, они напуганы, потому что корабль в Иртыш заплыл случайно, ну и вот катастрофа.

- На Иртыше только сегодня ночью лёд тронулся?!

- Ну вот, а говорите, ничего не знаете?

Я решил больше не пытать напуганную Катю вопросами, тем более что две женщины, иностранки, тоже ждали от меня какой-то помощи. Я не стал уточнять, почему именно от меня они ждут помощи, просто решил действовать по методу армейской смекалки. Тем более что дома меня ждёт Платон и недопитая бутылка самогона. Дети смотрели на меня, как на удава, кстати, в Советской Армии Вова Гайдучик почему-то меня всегда называл удавом. В их глазах был страх и надежда. Женщины пытались ребят успокоить, но они и так потеряли все дар речи, глядя на меня. Если им ещё бы сейчас сказали, что я делал сегодня ночью и с кем её провёл, они бы точно устроили здесь экстренное заседание ООН.

- Катя.

- Да?!

- У тебя гречка есть?

- Есть!

- Вари гречневую кашу на всех, заваривай чай.

- Чай?

- Да, чай.

Катя ушла, кажется, покрутив у виска пальчиком в мой адрес. Я снял с себя куртку, оголив татуированное тело, дети ещё больше прижались друг к другу, повесил куртку на вешалку, снял с крюка гитару, не знаю, откуда появившуюся здесь, в кафе и вышел на середину зала.

Откуда же детям и перепуганным женщинам было знать, что перед ними стоит доброй души человек, прекрасно знающий английский язык и педагог хоть и с не большим, но всё-таки стажем. Я не видел, что в коридоре уже собралось много зевак, почти все они были в руках с телефонами и камерами. Народ любит сенсации! А разве не сенсация, что в центре Омска, в частном секторе, в старой Большевичке сидят Американские дети, в форме морских пехотинцев, да ещё и пострадавшие в кораблекрушении на Иртыше. На реке, которая может на пальцах пересчитать все корабли и пароходы, которые вообще когда-то по ней проплыли.

Началось общение на английском языке, которое ещё больше расширило круг зевак. К счастью, дети сразу расслабились, когда с ними заговорил на их родном языке дядька, которого ещё минуту назад они боялись. Говорят, женщины любят ушами?! Вот кто точно любит ушами, так это дети, поверьте мне, люди! Особенно, если это Американские дети в форме морских пехотинцев, пострадавшие в Омске от кораблекрушения. Не знаю, правда или нет, что Омск расшифровывается, как Отдалённое Место Сибирской Каторги, но мне иногда кажется, что эти четыре буквы означают буквально следующее: Ох! Мать! Срань! Кирдык! Однажды я написал письмо актрисе Екатерине Стриженовой, не знаю, сама она мне ответила или её секретарь, но смысл письма был таков, что раз я не люблю город, в котором родился, она со мной переписываться дальше не желает…

- Дети! Все знают песню про Алюэту?

- Да!

Я принял позу Ангуса Янга и стал петь Алюэту, притопывая правой ногой, как это делают индейцы, когда поют свои песни и пляшут вокруг костра. Во время исполнения я показывал указательным пальцем на того, кто был самым грустным и он поднимался, быстро становился солистом нашего хора, и улыбка появлялась на его лице, такая же широкая, как у Платона. Слов я не помнил вообще, поэтому припевы придумывал на ходу, ломая свой поношенный английский с развитым русским. И лишь куплет оставался неизменным: «Алюэта, Литл Алюэта», и так далее! Кто учился в английских школах, тот знает эту детскую песню. Я оглянулся и поймал улыбки здоровых американских зубов у двух, не менее перепуганных, чем дети, женщин. Они уже отогрелись от Иртышских льдов и смотрели на меня, ни как на Джека Потрошителя, а как на Микки Мауса, прилетевшего сюда, чтобы спасти Своих. Я сам уже давно осмелел, и пока дети были в моей власти, решил им петь о том, что их ждёт впереди, чтобы они ничего не боялись и в дальнейшем. Пока я думал над текстом, я вдруг твёрдо решил, что из меня мог бы получиться неплохой политик, может быть даже депутат государственной думы. Думал бы там о чём-нибудь, как наши все депутаты, ездил бы по Москве на хорошей машине! А ещё, завтракал бы в Кремле, а ужинал бы в тихом скромном месте, которое сам бы и построил, под названием «Хижина Дедушки Оззи!», в которой сам бы был поваром, официантом и основным едаком.

В первом куплете новой песни я вытащил на середину зала Катю и спел детям о том, что её зовут Кэт. Дети все оживились, и почему то стали подпевать мне в рифму: «Кэт, Кэт, Котик, Гуд!». Даже женщины подхватили эту мою игру и тоже стали приплясывать с нами вместе. Во втором куплете я спел про гречневую кашу, рассказал о её невероятной, победоносной силе, о том, что её надо есть сразу после кораблекрушения и тогда больше никогда не попадёшь в беду. В третьем куплете я рассказал о злом гении Гитлера, про которого дети стали тоже подпевать и прикладывать к губам два пальца, изображая его знаменитые усы. Я дал знак Кате, чтобы она несла гречку, краем глаза я поймал взгляды людей из коридора, поймал их восхищение и радость. Всех этих людей я знал, видел каждый день, но не был знаком лично. Когда едешь на велосипеде по Германии, с тобой здороваются все люди, которые попадаются навстречу. Они приветствуют тебя, как самого дорогого друга, желают удачи, всего, чего только мы, русские, желаем друг другу в момент истины. В России, можно работать в Большевичке, как говорится, плечом к плечу, с сотней людей, но даже не здороваться с ними. Мы можем начать здороваться, но для этого нужен повод для начала диалога. Какой повод? Ну, например, у тебя запор, сидишь уже битый час в кабинке и от горя забыл закрыться, залетает человек с поносом, рвёт нараспашку твою дверь и просит бумагу. Ты ему подаёшь и понимаешь, что вот и познакомились. Или поднимаешься по лестнице, навстречу идёт огромная девушка, с большими формами, неожиданно у неё ломается каблук, она падает в твои объятия, и всё! Будьте любезны, разрешите представиться, назавтра уже говорите друг другу «Добрый день!» Ну а после сегодняшней тусовки в кафе, завтра обо мне точно все заговорят. Хотя мне было бы важнее, чтобы вот эти счастливые и обеспеченные Американские дети не забыли, как далеко от их родного дома появился неизвестный русский мужик и устроил праздник. Я почувствовал усталость в тот самый момент, когда Катя появилась с первыми тарелками каши в руках. Дети, которые уже всё точно знали о пользе гречки вставали и старались первыми взять в руки целебную кашу. Американские женщины были в шоке, они думали, что они истинные педагоги и воспитатели нового Американского мышления, а тут гречневая каша, русский чай и песня вернули к жизни целое Американское общество, потрясённых от катастрофы людей.

Когда все дети получили по своей порции гречневой каши и по чашке русского чая, я расправил уставшие крылья и улыбнулся, неожиданно все дети встали, вышли из своих «убежищ», подошли ко мне и разом обняли меня. Давно к моему горлу не подкатывал такой огромный комок счастья! Давно не было так тепло и радостно на душе. Один из пацанов, самый храбрый, наверное, подпрыгнул выше всех, схватил меня за плечи и крикнул.

- Это ты, дядя Гудвин?

- Я! – Что я мог ответить ещё мальчику, который в свои слова вложил то, чем наполнено было сейчас каждое сердце окружающих меня пацанов.

- Гудвин, Гудвин! - из всех уст слышалось одно, и тоже.

Катя не растерялась и быстро поставила песню Волшебника изумрудного города. В коридоре застрекотали вспышки на телефонах, заработали камеры, я оглянулся и увидел, что все люди стали добрее и веселее, чем я их знал раньше. Хорошо, когда есть на земле настоящие Гудвины, подумал я и пригласил детей приступить к поеданию каши. Американские женщины уселись за отдельный стол и тоже стали аппетитно поедать нашу солдатскую кашу, как будто, как говорила моя мама, они были с голодного края. За обедом и волшебной песней я умудрился исчезнуть, пролезть сквозь толпу зевак, и добраться, наконец, до своего офиса, под номером 212…

За мгновение, изработав всю работу, я рванул домой, к Платону и самогону. В кафе дети ещё доедали кашу, Американские женщины уже собирались к выходу, а у крыльца стоял огромный автобус, чтобы увезти детей к новой, безопасной жизни. Я решил не прощаться с морскими пехотинцами и их воспитателями и поступил, как истинный англичанин, накинув капюшон на голову, чтобы остаться неузнаваемым, я исчез загадочно. Конечно, можно было сказать «просто исчез», но «загадочно исчез» звучит красивее. Через несколько минут я подходил к своему знаменитому подъезду. Чем он знаменит? Тем, что в нём живут исключительно порядочные и интеллигентные люди, а лифт всегда засран и заблёван. Тем, что люди в нём живут, такие же, как в Большевичке, пока не будет поноса, не поздороваются и не заговорят. А может когда-нибудь он станет знаменит по какому-нибудь другому поводу?!

Жаль, что Фрузи нет дома, она так легко и быстро разбирается в людях, уверен, что Платон ей понравился бы с первого взгляда, как говорится.

Я позвонил в дверь, тишина. Прислушался, ни кого. Не было звуков собак Павлова, не было ничего. Я нажал на ручку, она поддалась, вошёл внутрь, что-то мне подсказывало, что квартира пуста. Я понял, что Платон уехал, но куда и почему?! Не было грустно, не было печально, потому что я верил и знал, что он обязательно вернётся, ведь мы так похожи. На балконе стоял мой маленький и единственный столик в квартире, для посиделок. На нём стояла оставшаяся самогонка, приготовленные закуски и минеральная вода «Кулагер», по каплям которой было понятно, что она ледяная. Я сел за стол, потрогал батарею, мэр отключил её всё-таки, включил телевизор, по всем каналам показывали новости про Омскую службу спасения. Показывали Американских детей, они стояли уже у трапа самолёта, все были грустные и постоянно смотрели по сторонам, как будто искали кого-то среди провожающих. Появился у микрофона мэр, который совсем недавно отключил мою батарею, что-то невнятное сказал про дружбу двух народов, я налил самогонки и выпил маленькую рюмку. Не дожидаясь пятницы, я решил на пьянстве поставить крест, ведь я всё-таки мужик, почему бы и нет? Когда морские пехотинцы стали подниматься по трапу, первым шёл тот самый, который первым назвал меня Гудвином. Он вдруг резко повернулся, и помахал мне рукой, я встал и тоже махнул ему рукой, приблизившись к экрану телевизора. Все пацаны сначала посмотрели на своего друга, настоящего героя, потом повернулись и стали дружно махать мне своими детскими ручками. Американские женщины стали смотреть в забрало кинокамеры, как будто тоже кого-то искали, они посмотрели на «первенца», поймали что-то хитрое в его взгляде и тоже помахали мне рукой.

- Вот тётки, Америкосихи, а я даже ваших имён не спросил?! Ну, да ладно.

Я вернулся на балкон, прогнал печаль и стал убирать со стола приготовленные закуски. Жаль, что Бомжи уехали, мог ли бы сейчас поесть со мной. Я, пить брошу, всё равно есть стану мало?! Когда я смахнул последнюю крошку, моё внимание привлекла скатерть, на которой всё стояло. Точнее, не скатерть, а газета. Обычная газета, в нашем доме не бывает газет вообще, даже телевизионной программы, мы не тратим время на это, зачем? Но эта газета была очень странной. Бумага жёлтая, шрифт напечатан голубыми красками, я взял её в руки и развернул, чтобы увидеть название. Это была «Комсомольская правда», я опустил глаза на то место, где стояла дата издания. На мгновение я почувствовал, что я и есть одна из собак Павлова, потому что этот номер газеты был датирован 5 июля 2045 года…

Утро!? Утро доброе и приветливое бывало только в моей юности, когда я читал великих русских поэтов и писателей, которые описывали такое утро, что я до сих пор его ассоциирую с крынкой молока, мёдом, свежим хлебом и бабочками над зелёным полем, которые порхают, как ангелы. В такие минуты я понимал, что смерти нет, что всё, что сейчас со мной происходит, никогда не закончится. Я даже никогда не буду болеть, никогда не состарюсь и точно не умру. Многие люди умрут, а я нет, не умрёт вся моя семья и все дорогие мне люди. Они все останутся жить на века, и именно они создадут новое общество, в котором все будут добрыми, ласковыми и воспитанными людьми. Когда ты напиваешься первый раз в жизни, то от того доброго утра откалывается частичка доброты, как семечка выпадает из подсолнуха. Потом ты напиваешься второй раз, ещё одна семечка выпала. Ну а когда уже двадцать первый раз, то на том месте, где росли семечки, появляется гниль и растление. Растление того самого чуткого детского восприятия жизни, с которым ты жил до первой пьянки…

Я наелся снотворного, чтобы уснуть, чтобы вылетела из головы вся дурь за ночь, чтобы утром начать новую жизнь. Я так делал всегда, когда алкоголь начинал переполнять мою чашу жизни. Когда пьёшь много алкоголя вместе со снотворным, то сны лучше не видеть! А если увидел, то не надо их запоминать!

Я выспался, и пьяные кошмары растворились вместе с большой дозой снотворного в унитазе, привёл себя в порядок и вышел на улицу. Пора было уже сесть за руль и совершить какой-нибудь стоящий поступок, а то уже скоро весна кончится, а я даже подснежников не видел. Машина стояла рядом со зданием банка, под чужим глазом и ненастоящей охраной, но это было лучше, чем ставить её около мусорных баков во дворе, или напротив газгольдера, который может взорваться в любую минуту, в стране, где воруют лампочки из подъездов и лопаты у дворников. Я завёл свою Мазду и только было наступил на газ, как путь мне перегородил огромный чёрный, тонированный до безобразия, Форд Эксплоурер новой модели. Я чувствовал взгляды людей из чёрного броневика, но из-за тонировки не мог понять, кто это и чего они хотят?

Двери открылись одновременно, и из них вышли три человека, в отличных костюмах, модно выстриженные и вкусно пахнущие, это ощущалось, даже не выходя из машины. Я сначала опешил, но когда увидел три белоснежные улыбки и весёлые, обращённые взгляды в мою сторону, расслабился. Трудно конечно сразу перестроить мозг, когда ты видишь вчерашних, грязных Бомжей, переодетых в новых русских. Я был в восторге, как эти три грязных мужика могли переодеться в такие дорогие вещи? А как могли сесть в такой серьёзный автомобиль? Что вообще происходит?

- Саныч! – Юрий Васильевич крикнул так громко, что охрана банка напряглась и высунулась из своих бронированных окон.

- Парни, я не понял? Вы что?

- Саныч! – Александр Иванович схватил меня в свои толстые руки и стал поднимать к солнцу.

- Ничего не хотите мне сказать?

Они, втроём, взяли меня на плечи, поднесли к Форду и закинули туда, как барана, которого хотят немедленно зажарить и съесть. Громко играла музыка, они все сидя пританцовывали так, что машина подпрыгивала, будто в ней едет старая негритянка - гангстерша.

Через десять минут мы приехали в ресторан на улице Ленина. Я в нём не был ни разу, не рассмотрел даже названия, мы уселись за стол, единственный в этом зале и нам тут же принесли яства, как в фильме про Ивана Васильевича, который менял профессию.

Их быстрый и смешной рассказ о своей жизни покорил меня до глубины души. Оказывается эти три «клоуна», по-другому и не придумаешь, как назвать эту троицу, богатые и обеспеченные люди. Чем они занимаются, я не спрашивал, а они не говорили, понятно было, что денег в достатке у каждого на три жизни вперёд. Они объездили весь мир, семьи, жёны, дома, всё есть, но их любимое развлечение, переодеться в Бомжей и недельку пожить их жизнью, питаться падалью, носить вонючую одежду, жить, где попало. Как они сами говорят, чтобы не забыть вкус жизни! А я им поверил, пригласил домой, накормил, напоил, одел и денег дал, вот они и приехали меня отблагодарить, правда, я пока не знаю как?!

Мы пили долго и много, мне вдруг показалось, что у меня открылось второе дыхание, что я опять могу пить столько, сколько хочу. Закусывали разными разносолами, диковинными продуктами, а закончилось всё тем, что официант принёс огромный чайник ароматного чая, торт с надписью «Саныч! Мужик! Спасибо!» и коробку, похожую на коробку от такого же торта. Он поставил всё на стол, улыбнулся и ушёл. Я сидел и молчал, не понимая, что всё это значит?! Самое интригующее было то, что я был трезвым и здравомыслящим, куда-то вылетел алкоголь, появилась лёгкая тревога и недоумение. Все мои новые друзья смотрели на меня странными глазами, будто хотели что-то сказать, но не делали этого.

- Саныч! Ты настоящий мужик! - Игорь Александрович волновался не меньше меня.

- Да, ладно?!

- Тихо. Вот эта шкатулка твоя! Делай с ней, что хочешь, отказаться не имеешь права. Это тебе от нас троих. Подарок! Бери, друг! И спасибо тебе за ночь, которую ты подарил нам в своей квартире.

- Да, ладно. Я же ничего не сделал?!

- Сделал, сделал! – Александр Иванович снова положил свою мясистую руку мне на плечо.

- Открывай, не бзди! – Юрий Васильевич пододвинул чашки и стал наливать чай.

Я открыл. Коробка была плотно заложена стодолларовыми купюрами. Не знаю, что на меня нашло, но я стал их пересчитывать, как будто это был не подарок, а мне просто отдали забытый долг. Я нервно перекидывал купюры, они не кончались. Дойдя до последней купюры, я подытожил своё счастье простым, доступным и обожаемым словом для всех народов.

- Миллион?!

Я поднял глаза, никого не было, все исчезли. Подошёл официант, опять игриво улыбнулся, отрезал кусок торта, положил его мне на тарелку и пододвинул чашку с чаем.

- Юрий Александрович, такси я заказал, пребудет через десять минут, успеете попить чаю и обязательно отведайте нашего фирменного тортика. Очень вкусно!

Когда за стенкой исчез официант, мне показалось, что его улыбка до сих пор ещё здесь, летает над столом. Я вспомнил, как у Булгакова, люди, нахаляву получившие деньги, остались голыми, потрогал себя за все части тела, сложил доллары в коробку и выпил залпом горячий чай. Не обжёгся…

Таксист был не русский и не местный, потому что вёз меня от улицы Ленина до улицы Звездова с навигатором. Когда мы подъехали к подъезду он повернулся и сказал, что официант с ним рассчитался, и я ничего не должен.

Как приятно ехать в грязном Советском лифте, зассаным и засраным русской жизнью и держать под мышкой «тарелочку с голубой каёмочкой». Я, на трясущихся ногах, вошёл в квартиру, закрыл дверь и повернул ручку замка на три оборота. Потом прошёл в зал, поставил коробку на комод и уселся на диван, напротив, как будто ждал, что из неё сейчас появится Джин…

Каждый человек точно знает, куда он направит свой первый миллион в жизни. Каждый знает, но только до той поры, пока он мечтает об этом миллионе. А как только миллион лежит перед ним, он начинает панически его делить на то, на сё, и ему не хватает ни на что, в сущности. И вообще, миллион это так мало, оказывается, его толком то и потратить не на что. Я решил сделать так, позвоню десятерым своим знакомым, причём ни друзьям, про которых и так всё знаю, особенно то, куда они распределят свой миллион. А позвоню мало знакомым людям, прикинусь, что пишу очередную бредовую книжку, и эта информация мне нужна для того, чтобы опрашиваемый мной человек вошёл в историю, не более того. И так начинаю звонить, задавая только один вопрос: «Куда вы потратите один миллион долларов, когда он упадёт с неба прямо на Вас?!»

Для того чтобы не светить мозговые возможности людей, я решил ответы публиковать без имён и фамилий. Просто люди будут названы порядковыми числительными, чтобы не было никаких обид, их жизненный статус тоже не буду называть. Пусть читатель сам догадается, кто был тот или иной человек по его ответам и пожеланиям?!

Вот такой вот, как говорил Аркадий Райкин: «Рекбус! Кроксворд!»

1! Что я сделаю с миллионом долларов?! Отдых на берегу какого-нибудь океана, в самом дорогом отеле, с яхтой. Желательно в одиночестве, потому что с такими деньгами лучше быть в одиночестве, люди к тебе и так начнут прилипать, а у тебя будет право выбора. Кого пустить в свою жизнь, кого нет, ведь ты хозяин положения! Лучше всё-таки на острове, а не просто на берегу. И, пожалуй, до тех пор, пока денег останется только на дорогу домой. А потом с новыми силами вернусь в Омск, в прежнюю жизнь и буду ждать прилёта второго миллиона…

2! Я куплю столько квартир в городе, насколько хватит этого миллиона. Чем больше квартир, тем лучше?! Никакого ремонта и уюта. Все квартиры буду сдавать вьетнамцам, таджикам и узбекам. Минимум затрат, максимум прибыли. Вот так!

3! Соберу всех друзей, возьму в аренду пароход «Римский Корсаков» и поеду по Иртышу до того места, откуда он начинается…

4! Вложу все деньги в акции какой-нибудь нефтяной компании и буду бамбук курить! Хотя, сначала куплю себе автомобиль, желательно русский, а то на иномарке на дачу не проехать, а уже потом акции…

5! Отдам все деньги в нашу церковь. Батюшка постоянно говорит, что приходу не хватает средств. Вот я их и отдам. А там, наверху, Бог меня за это отблагодарит…

6! Я, как Савелий Крамаров, куплю костюм с отливом, магнитофон и в Ялту…

7! Сниму фильм про бандитов. Отдам его в прокат и заработаю ещё два миллиона…

8! Сделаю себе операцию по омоложению всех органов, и буду жить долго и счастливо! А?! Ещё и весело!

9! Уеду из России, куда глаза глядят, быстро и навсегда, неважно куда…

Я не очень вдохновился ответами и решил прекратить бессмысленную игру, поразмыслив, что под десятым номером стоит назвать свою версию размещения миллиона в дальнейшую жизнь.

10! Я хочу поехать в Новосолдатку! Это деревня, где родилась моя мама. Хочу построить там дом, большой, красивый и прочный, на века! Очистить озеро от мусора, который принесли туда люди с 1934 года! Проложить дорогу и заниматься животноводством и выращивать хлеб! Почему?! Да потому что трудно жить мне без мамы. А там всё пропитано её молодой, сильной и доброй энергетикой. Я это почувствовал, когда один раз приезжал туда с семьёй и сестрой Иринкой. С тех пор я и мечтаю вот о таком вложении денег. Если потратить этот миллион на память о маме, то он вернётся мне и моим близким ещё несколько раз! Он вернётся, здоровьем, счастьем и любовью, а это посильнее доллара. Мамина энергетика, это гораздо большее сооружение по всем параметрам, чем коробка с миллионом долларов. Ведь живёт же она до сих пор в моём сердце и ведёт по жизни семимильными шагами, делая из меня нормального человека и помогая на каждом шагу советом.

Как-то раз меня остановил на улице старый знакомый и между нами пролетел вот такой нехитрый диалог:

- Мы выросли и сразу стали хуже своих родителей, - сказал он мне.

- Почему хуже?

- Они нас тащили из последних сил, помогали учиться, вели по жизни за ручку. А мы?! Что делаем мы?! У меня вон сын ничего не делает. Я ему говорю, пошёл бы, как все пацаны, машины помыл народу, он даже этого не хочет. Я понимаю, что я где-то промахнулся и не дал ему того, что дала мне мама?! Вот ты, Юра, когда последний раз с мамой своей разговаривал?

- Сегодня утром.

- О чём?

- Рассказал ей о своих последних новостях, что делал, куда ездил, с кем.

- Ну, а о здоровье её спрашивал? Проявил заботу хотя бы?

Знакомый мой был странным человеком, я даже подумал, что в следующий раз, увижу его издалека, пройду по другой тропинке. Несёт пургу какую-то, про сына, который не хочет мыть в луже чужие машины, сам-то из себя ничего не представляет. К сожалению, часто в нашей жизни бывает, что родители думают, вырастят сына, и с восемнадцати лет сын должен содержать их, кормить, поить, лечить и т.д. Трудно объяснить этим людям, что они не правы, что думают не тем местом. Я вспомнил ещё одного такого праведника, который заставлял своих племянников чистить снег и колоть дрова только потому, что сам это делал в детстве. Ему не мешал снег, не нужны были дрова, но он заставлял их работать физически, при этом оба племянника метят в серьёзные институты поступать. Один в аэрокосмический, другой в медицинский! Хотят стать известными конструкторами и учёными, но пока упражняются с дровами и со снегом, так уж этого хочет их старший товарищ…

- О здоровье не спросил, - я вернулся в диалог.

- Ну, вот видишь, ты рассказал ей всё о себе, а про неё ничего не спросил?!

- Мы в последнее время в разговорах с мамой говорим только обо мне, о моей семье, теперь ещё и про внучку Варьку ей рассказываю постоянно.

- Вот, я тебе и говорю, что мы перестали быть такими сердобольными, как наши родители, говорим только о себе, а про них не думаем.

- Я постоянно думаю, о маме, во всяком случае.

- Думаешь?! Позвонил раз в неделю, и считаешь, что выполнил свой долг?

- Да не звоню я вовсе, так разговариваем каждый день, вот и всё. Мне это очень помогает.

- Помогает?!

- Да! Я как-то собрался ехать в Ханты-Мансийск к сестре, погода была так себе, так мама мне сказала, чтобы я ехал и главное, не боялся воды и грязи.

- И что?!

- Я проехал Тобольск, в одном месте попал в бездорожье, там прошёл ливень, и образовалась огромная лужа, километра два. Все машины стояли, и никто не порывался ехать вслепую. Я вспомнил мамины слова, выехал во второй ряд и спокойно проехал по воде, ни разу не провалившись. За мной сразу поехали все остальные, кто-то застрял, кто-то прошёл, как я.

- А на какой машине ты был?

- На Импрезе.

- А народ?

- На разных машинах, кто на внедорожниках, кто на седанах.

- Так Импреза же совсем низкая, как ты-то прошёл то?!

- Мама же мне сказала, что бы я ничего не боялся, вот и результат!

- Ясно. Она откуда знала про эту лужу?

- Не знаю?!

- Может она тоже ездила по этой дороге к сестре?

- Да, нет, мама не могла тут ни ездить, ни ходить.

- Почему?

- Она умерла восемь с половиной лет назад.

Мой собеседник посмотрел на меня внимательно, протянул руку и пошёл прочь. Наверное, тоже в следующий раз пройдёт по другой тропинке?!

Бог всем судья, посередине белого дня я отправился на почту, как Остап Бендер, отправлять свой миллион в какой-нибудь детский дом. Подойдя поближе, я обнаружил, что забыл прихватить с собой этот самый миллион. Хорошая мысль не торопиться привела меня в чувства, а ещё ко мне подошёл молодой таджик, он работал рядом с моим домом, дворником в сбербанке. Весь дом говорил о том, что он, таджик, который с трудом говорит по-русски, живёт на чердаке, но зато работает дворником в сбербанке! Парадокс, но наши дворники сидят без работы и денег, а таджик, с чердака, при деле.

- Эй, братан, - это он обратился ко мне.

- Что?!

- Мазда твоя?

- Моя!

- Отодвинь, а то подметать мешает.

Не то, чтобы я впал в отчаяние, но всё-таки представил, как я стою на площади Таджикского банка в Таджикистане, с метлой в руках, и говорю местному «братану», чтобы он отодвинул машину, а то мне это работать мешает! Интересно, сколько бы минут я прожил в Таджикистане, или в другой братской республике, после такого наезда на местного жителя?! Не дружные мы русские люди, таджики себя чувствуют в любом русском городе гораздо проще, чем мы сами. Так нам и надо! Все войны выиграли, а честь сохранить так и не смогли!

Я вернулся домой и включил “Space”, который купил недавно и очень дорого. Слушая успешных французов, меня вдруг осенило, куда можно пристроить мой миллион долларов! Именно этот таджик и перевернул мой разум с правильным вложением подаренного миллиона. Мне часто говорили окружающие меня люди, что мои мысли не всегда совпадают с тем, что происходит в мозге обычного народа, вот и сейчас я не буду лукавить, придумал я нечто из мозга вон выносящее…

И так: я решил купить себе повестку в Российскую армию, причём в конкретные войска, в которых, по мнению правительства, полный порядок, а, по мнению обычных людей, полный Пиздец. Долго думать не надо, потому что два года назад мой сын пришёл из армии, служил он в месте, которое называется Ага. Если кто-то захочет узнать, что означает это странное слово, то потеряет много времени, хотя попытка, не пытка. Кстати, если есть станция с таким названием, то, наверняка, можно отыскать ещё и другие станции в России, например «Типа», «Да ну на», «Как бы», и так далее. И так на станции Ага есть войсковая часть под номером 21059, там и служил мой Мишка, точнее не служил, а переворачивал листы календаря, в надежде поскорее увидеть цифру 365! Вот туда я и поеду, хочу прочувствовать все тяготы и лишения воинской службы ещё раз. Я служил давно, в Пашинских лесах, в Ракетных Войсках Стратегического Назначения, но только в Советской Армии, там было служить за честь. Конечно, мне не восемнадцать лет, и даже не двадцать пять, но за миллион долларов, я думаю, можно купить любого военного чиновника, который под видом эксперимента пристроит меня в регулярные войска с одной только целью – укрепление боевой мощи РФ! Я, естественно, за год приведу войсковую часть в надлежащий вид, в том числе с помощью моих долларов, и потом прославлю Российскую Армию на весь мир. Хорошая патриотическая идея, как говорилось во время войны «Всё для фронта! Всё для победы!»

Военкому я смог объяснить цель своего появления только после третьей бутылки водки. Он оказался очень упёртым и прожорливым, мы пили с ним на равных, но он не пьянел вообще. Я, в какой-то момент, стал даже переживать, что водки катастрофически не хватит?!

Утром, когда он храпел, лёжа прямо на скамейке своей нескромной дачи, я держал в руках повестку, а два прапорщика, которых он вызвал по тревоге ночью, уже топили баню и завтракали армейской тушёнкой и водкой, которую сами и доставили ночью, так как моей всё-таки не хватило.

Приятно осознавать, что тебя на шестом десятке жизни, три военных человека смогли-таки отправить в армию, рядовым призывником, не потратив ни одного доллара из общей пачки моего подарка. Настоящие Полковники! У них совсем другая валюта и иное мышление, чем у гражданских лиц.

Когда я очухался от пьянки с военными, то понял, что у меня осталось немного времени до отправления поезда. Я ещё должен был сообщить о своём решении родным и близким, навести порядок в квартире и самое главное и страшное, я должен был подстричься! Подстричься наголо, второй раз в жизни! Это подвиг!

Вечером в восемьдесят восьмом поезде было душно, пьяно и весело, а так же грустно и невкусно! Многие призывники, которыми вагон был набит, как банка кильки, даже не поняли, что мне уже давно не двадцать лет. Всем было не до меня, все были бухие и ехали совершать подвиги, прямо на «войну». Офицеры, сопровождавшие нас, были слегка пьяненькими, каждый из них изредка поглядывал на меня, подозревая во мне агента секретной службы. Правда я не знаю, есть такая служба в нашей стране или нет?! Я старался быть в тени, как для командного состава, так и для молодых призывников, немного беспокоили меня татуировки, которыми я избороздил своё тело за всю жизнь. Знающий человек поймёт, что допризывник не мог себя так часто жалить иглами, потому что всё это время находился на школьной скамье, под присмотром родителей и учителей. Ну, да ладно, пусть всё будет, как будет, тем более что я ведь не шпион и с полным карманом денег?!

Деньги я положил на карту «Master Card”, и спрятал её в гражданские трусы, потом перепрячу в солдатские трусы, потом по мере их износа буду перекладывать в новые и т.д. Надеюсь, в тех местах, где мне доведётся служить, я найду способ снимать деньги с моей секретной карты, и вкладывать свой миллион в Российскую Армию?!

После отбоя в вагоне, я решил сходить к главному офицеру. Это был капитан, он мне показался на Омском перроне порядочным мужиком, я даже обрадовался, что самый главный из всех вояк именно он. Я осторожно, чтобы не разбудить спящих, и не задеть пьяных людей, добрался до офицерского купе. Постучался и тихо открыл дверь, капитан сидел на нижней полке, сладко закрыв глаза, в углу рта торчала потухшая сигарета, а у него между ног стояла полуголая девица на коленях, и делала глубокий минет офицеру Российской Армии, достаточно громко, и очень медленно, видно ему так нравилось?! По обоюдной позе было понятно, что они знакомы уже не первую минуту?! Когда она отодвинулась назад всей шеей, чтобы захватить побольше воздуха, я увидел родимое пятно на тыльной части шеи. Это, то самое пятно, которое я видел у «привокзальной» девушки, которая прогуливалась вдоль вагона, когда офицеры заводили нас по линейке в вагон. Я решил не мешать их совокуплению и пошёл прочь, улёгся на верхнюю полку в купе и задремал.

Сны под стук колёс приходят всегда не такие, как в обычной жизни, видно те невидимые ангелы, которые творят сны в нашем мозгу, не могут догнать поезд и поэтому сны приходят, независимо от их влияния на окружающий мир?!

Мне приснилась лодка, в которой я переплываю озеро в какой-то красивой европейской стране. Я, конечно не географ, но судя по ландшафту, чистоте воды и утреннему туману, я понял, что нахожусь где-то на севере Европы. Может Швеция, может Норвегия? Не знаю, главное, что на другом конце лодки, сидел сам Денис Де Янг, пианист из группы “Styx”. У него в руках была губная гармошка и гитара, он протянул гитару мне и мы, вместе, даже не договариваясь, стали петь знаменитую Дембельскую песню Советской Армии. Денис так здорово владел русским языком, что я, на мгновение, даже забыл, что он иностранец. Мы пели на два голоса, красиво и профессионально, я играл перебором, а он выдавал такое соло на гармошке, что мог позавидовать Ансамбль Советской Армии. Когда мы впали в импровизацию, то я почувствовал себя великим гитаристом, и ещё мне показалось, что у нас появились слушатели, которые плывут вокруг нас, очень тихо, чтобы не сбить нас с тональности, и слушают Дембельскую песню, тихо подпевая, но только некоторые её строчки. Когда взошла луна, я увидел несколько таких пловцов, они лежали на спинах и смотрели в небо, проплывая мимо нашей лодки. Я не отрывая одной руки от гитары, умудрился второй рукой поприветствовать одного из слушателей, похлопав его по плечу…

Это был солдат Российской Армии, молодой пацан совсем, он был мёртвый, вся его форма была расшита верёвками, погоны обрамлены белыми шнурками, грудь в орденах, сапоги в гармошку, я смотрел на него и на остальных проплывающих Дембелей и видел смерть в глазах всех. Я вопросительно посмотрел на Дениса?! Он перестал играть и тихо сказал:

- Груз 200?!

- Что?! – я вскрикнул сквозь сон.

- Эй, солдат! Ты что-то хотел?! – Меня тряс за рукав тот самый капитан.

- Что?! Уже дососала?! - я никак не мог прийти в себя.

- Солдат?! Ты зачем приходил?!

- А девушка где?!

- Какая?!

- Ну, та?! Из купе!

- Она там с прапорщиком.

- Сосёт?

- Сосёт! Ты что хотел?!

- Да, я хотел спросить, почему меня везут в Толмачёво?

- А куда?

- Я же в Агу хотел?

- Что тебе эта Ага сдалась? Дыра дырой?!

- Я и хочу в дыру!

- Ладно, слушай. Когда я построю всех в Толмачёво и скажу, чтобы футболисты сделали шаг вперёд, выходи из строя, понял?

- Понял.

- Ну, вот и хорошо. Спи, давай, футболист!

Я уснул и больше, кроме тётки с насосом в руках, мне никто не снился до самого Новосибирска. Тётка постоянно качала руками насос, а из его шланга капала какая-то жидкость, похожая на «Амаретто». Всё лучше, чем мёртвые Дембеля, плывущие мимо лодки где-нибудь в Норвежском озере…

Утром мы пересели в Камазы, прямо в кузова, на твёрдые, деревянные скамейки и поехали куда-то вглубь Новосибирска, прямо, как в моей солдатской молодости, ведь я служил в Пашино. Сначала баня, потом новая солдатская форма от Юдашкина и мёртвый сон в казарме какой-то войсковой части. Утром я проснулся и обнаружил, что мне подменили сапоги, я не стал поднимать шум, чтобы вернуть свои новые?! Тем более, что его поднимать, если я сам не догадался, как многие другие, сапоги положить под подушку на время сна?! За обедом я обнаружил, что в Российской Армии кормят чуть лучше, чем в Советской, память моя всё-таки ещё сильна, и я помню ту кирзу, которой питался в учебке восьмидесятого года. Весь день мы собирали окурки и подметали плевки на территории вверенного нам гарнизона. Так прошли две недели, я вдруг начал беспокоиться, что именно так и пройдёт моя служба в Российской Армии. Ну, не буду же я вкладывать свой миллион в собирание окурков. За две недели друзьями не обзавёлся, но самое интересное, что никто, ни бойцы, ни офицеры так и не поняли, что я еду служить по особой путёвке. Никто даже не заметил моих морщин и не обратил внимания на моё «раритетное» тело, один солдат как-то просто спросил, больно делать наколки или нет, и всё, на этом изучение моего «места под солнцем» закончилось. Понятно, что все сейчас заняты другим, все думают, куда они попадут служить дальше и насколько это будет безопасно для здоровья, а может и для жизни?!

На плацу, в один из дней пребывания в должности дворника, нас выстроили поздно ночью. Было много новеньких бойцов, вновь прибывших, многих уже куда-то увезли за это время. Появился капитан, тот из вагона. Я смотрел на него с надеждой на великие перемены в моей службе, ведь именно он обещал мне безоблачную службу. Я всмотрелся в его глаза, они были серыми и грустными, он был очень уставший, как будто его высосала неведомая сила за две недели до последней капли жизнедеятельности организма…

- Футболисты, шаг вперёд, - капитан обращался к строю, но смотрел только на меня.

Вышло семь человек, семь счастливчиков и семь будущих мастеров спорта Российской Армии. Мы были веселы и смотрели друг на друга с восторгом, как смотрят друзья и братья, встретившиеся после долгой разлуки. Нам приказали взять свои вещи и отправиться на борт огромного военного самолёта, я только в кино такой и видел, даже в Советской Армии не пришлось на таком полетать. Вот это Удача!

Когда самолёт взлетел, я слегка удивился, дело в том, что такая громадина рассчитана на целый дивизион, везла только нас семерых. Вот это честь! Ради спорта Армия готова на всё, даже прислать военный экипаж за горсткой будущих чемпионов, в составе которого есть герои России, как мне показалось. Один из героев-лётчиков остановился прямо напротив меня, долго смотрел, а потом заплетающимся голосом спросил?

- С похмелья, что ли?

- Ни как, нет! – я вскочил, как ошпаренный.

- Рожа у тебя что-то помятая очень?!

- Виноват, товарищ лётчик!

- Вольно, - герой удалился, я сел и открыл иллюминатор.

- Эй, парень, а тебе, сколько лет?! – ко мне повернулся один из бойцов-пассажиров.

- Я старше тебя, браток, лет на пяток, - ответил я.

- Тогда будешь старым.

- Старым?

- Будем звать тебя Старый, хорошо?

- Я не против, - так меня прозвали в институте, я и туда пришёл поступать с опозданием, только из-за моей первой службы в армии, так что мне не привыкать, подумал я. Буду Старым!

Все парни оживились, стали как в фильме «ДМБ» придумывать всякие клички, нас всех это сразу сдружило, но, как потом выяснилось, только на время полёта до великой станции Ага!

Мы стояли на плацу неуютной войсковой части № 21059, перед нами расхаживал важный капитан, разговаривая с нами так, чтобы мы сразу поняли, что мы все долбоёбы и отбросы общества.

- Вояки! Судьба забросила вас в самое главное подразделение Российской Армии. Все вы должны понимать, что наша часть охраняет боевой запас страны. Перед вами склады наполненные боеприпасами так, что одной роты из нашей доблестной части хватит, чтобы, вооружившись, она могла уничтожить дружественный нам Китай. Вы все через месяц станете настоящими бойцами, непобедимыми и сильными воинами, главное достояние которых станет доблесть, смелость и патриотизм!

Слушать приятно! Даже в Советской Армии так не пробирало выступление офицера перед строем, может потому что тогда офицеры говорили по делу, а сейчас просто пиздят обо всём, что в голову придёт. Потом он стал проходить мимо каждого из нас, и заглядывать в глаза, как Питон. Когда он остановился напротив меня, я увидел в его глазах ненависть и усталость. Он устал не от службы тяжёлой, он устал от того, что никто вокруг не понимает, что он самый крутой офицер в России. Он устал от того, что у него низкая заработная плата, от того, что ему никак не присваивают очередное звание, и не награждают звездой героя. Откуда нам, салагам, было знать, что он прошёл доблестный путь настоящего офицера, у него подвигов больше, чем пальцев на руках у прибывших футболистов. Ведь он же в Забайкальском Округе, при любом раскладе, может выпить водки больше, чем любой другой! Ведь он может даже позволить себе во время боевого дежурства, спать прямо в казарме, днём, пьяным и ещё пердеть во сне, при всех, с любой громкостью, разве это не подвиг?! А ещё его любят все одинокие бабы в военном городке, вот где истинная гордость! Он смотрел на меня сейчас так, будто я должен был от его взгляда обоссаться и упасть на колени от страха, потому что передо мной стоит такой великий человек.

- Фамилия?!

- Рядовой Ревякин.

- Как служба, рядовой?

- Отлично, товарищ капитан.

- Упор лёжа принять!

Откуда он знал, что мне все эти команды знакомы? Ведь, попроси он это сделать любого другого солдата, мог произойти казус. Он поставил носок сапога мне на плечо и стал давить на него в такт моих отжиманий. Я отжимался и никак не мог понять, чем я ему так не понравился, и почему именно я?

- Встать!

Я встал и стал смотреть ему прямо в глаза. Я хотел объяснений?!

- Что, солдат, на гражданке жизнь удалась?

- Ни как нет, товарищ капитан!

- Да от тебя Францией несёт за километр, пропах насквозь.

Я понял, что он намекает на мой одеколон, который не выветрился даже после поезда, Толмачёво и перелёта. Одеколон проник в моё тело надолго, всё-таки Hugo Boss.

- Чем занимался до призыва на срочную службу, товарищ солдат?

- Учился в институте?

- В каком?

- В Омском Государственном Педагогическом Институте им. Горького. Факультет иностранных языков.

- Не слышал о таком!

Последнюю фразу он сказал более спокойно и пошёл прочь, как будто вообще ничего сейчас не произошло. Он удалился, а на замену пришёл старшина, лицо, прямо сказать, очень Кавказской национальности. Он стоял перед нами, постоянно почесывая яйца, с красными глазами, как у быка, которого через несколько минут должны выпустить на ринг. Его взгляд был похож на дуло танка, которое ненавистно выбирало жертву для нанесения главного удара…

- Ну, что, дятлы, налево! В казарму бегом марш.

Мы побежали гуськом в казарму, спотыкаясь друг о друга, многим ведь были не привычны сапоги и особенно портянки. Я думал, что Юдашкин сапоги переделал в какие-нибудь новые ботасы, а портянки заменил на носки, но, не тут-то было?!

В казарме был беспорядок. Создалось впечатление, что старослужащие ждали нас специально, чтобы нам было чем заняться, и не прибирались в казарме несколько дней.

Первое, что мы узнали в казарме, что старшину-хачика зовут Мустафа, он был похож на обезьяну, которая не признаёт никаких законов, и делает, что хочет, где и когда. Я решил, что первые деньги я пущу именно на его воспитание, до утра что-нибудь обязательно придумаю. Нас выстроили на ЦП, и мы, битый час, слушали лекцию дедов о том, что до Китайской границы рукой подать и китайцы не дремлют. Они готовы в любой момент на нас напасть и всех перебить. Я стоял и думал, что, если бы сейчас Китайцы слышали речь этих идиотов, то поржали бы на славу. Мы, русские им нужны только для того, чтобы порабощать нас, но только не с помощью военного искусства, а с помощью своих товаров, желательно произведённых на наших землях. Вот, как-то так складывались мои мысли о ближнем «враге» нашем!?

До утра оставалось ещё несколько часов, когда дедушки всё-таки нас распустили по койкам. Пока я ещё не отошёл от гражданской бессонницы, я решил воспользоваться своей силой, вышел из казармы и уже через минуту перепрыгнул через забор, очутившись в самом центре военного городка. Я брёл по коротким улицам, и перед глазами постоянно стояла картина, как старшина чешет свои яйца.

Посреди городка стояла Тойота с правым рулём, грязная и неухоженная. Я пнул по колесу подброшенным в Новосибирске сапогом, сработала сигнализация и, к моему счастью, из подъезда вышла женщина, она и оказалась хозяйкой машины.

- Ты что?

- Девушка, не пугайтесь, я по делу.

- Говори.

- Мне нужно сгонять в Китай и обратно, до подъёма.

- Поехали.

Она не могла устоять, потому что я ей показал небольшую пачку долларов. Я же не дурак, всё хранить на карточке, кое-что прихватил с собой, как по-другому Армию приводить в боеготовность?!

- Вы знаете место, где Китайцы скупают гильзы от снарядов?

- Знаю.

Как хорошо общаться с человеком, который не задаёт глупых вопросов, особенно с женщиной, просто сказка. Она везла меня по проторенным дорожкам, меняя одну сигарету за другой. Я, в благодарность её молчания, тоже решил её ни о чём не спрашивать. Может наша сегодняшняя поездка будет первой и последней, что друг другу голову пудрить болтовнёй?!

Мы подъехали к какому-то маленькому селению, похожему на пересыльный пункт для заключенных Гулага. Из домов шёл дымок, или парок, я не понял. Девушка подъехала к самому большому дому и остановилась, вопросительно уставившись на меня.

- Что дальше?

- Зайдёшь, сам всё узнаешь.

- Вы меня подождите, я быстро, - на всякий случай я бросил на сиденье первые сто долларов, и вошёл в здание.

На первом этаже меня почтенно встретил маленький, но очень крепкий Китаец, он говорил на ломанном русском языке, очень смешно и картаво.

Я, по дороге, изложил ему свой план нравоучений, который придумал по дороге сюда. План был простой, но гениальный. Они должны были похитить Мустафу, когда тот привезёт им гильзы от снарядов, ненадолго. Местные жители промышляют здесь подобным бизнесом, возле Российских войсковых частей, об этом я читал ещё до призыва, скупают остатки боевой мощи и сдают в большие города Китая на переплавку, тем и существуют. А вчера узнал, что именно Мустафа ведёт с ними переговоры, это упростило задачу. Одно меня смущало, что они побоятся обижать Мустафу, так как он и является связующим звеном между военной мощью России и Китайской экономикой? Правда был один плюс, Мустафа со дня на день должен был уже дембельнуться, об этом знали и Китайцы…

Когда я начал перелистывать купюры, то деньги в глазах Китайца заиграли, как капли солнечного дождя на ярком небе. Он аккуратно пересчитал тысячу долларов, и мне показалось, что он подумал, что за такую сумму я хочу, чтобы Мустафу убили? Как же он обрадовался, когда узнал, что Мустафу убивать не надо, а надо просто пожурить его и отпустить восвояси. Что такое пожурить в моём понимании? Объясняю! Надо вырвать у него каждый волосок на яйцах, тупыми плоскогубцами, а потом обработать всю площадь керосином. А утром объяснить, что это был приказ неизвестного офицера Российских спецслужб, каковым я и представился. Вот и всё! И яйца на время перестанут чесаться…

За что? За то, что не понял за целый год службы, душу русского солдата!

Жаль, что не увижу сюжет своими глазами, я бы так хотел посмотреть на это чудо психологической атаки! Китаец пообещал всё снять на камеру телефона и потом показать, при встрече, на этом и распрощались. Девушка получила вторую сотню, и я успел ещё до подъёма немного поспать, оставшись незамеченным для дневального…

После обеда, следующего дня, Мустафа построил всех, пальцем ткнул на меня и ещё на одного парня, и мы вышли из строя. Через минуту мы уже сидели в 66 Газоне, колёса которого везли нас прямо к тому месту Китайской границы, где я был ночью. Это ж надо было ему выбрать именно меня?! Главное, чтобы Китайцы не подали виду, что знают меня? Правда, вчера я всучил очень сильный аргумент для этого, всё-таки тысяча долларов просто за то, чтобы человеку вырвать волосы на яйцах и ни кому ничего не сказать, не так уж и мало?!

Мы подъехали к уже известному зданию, Мустафа вышел и пошёл к двери так, как в моём детстве ходили Марьяновские парни на танцевальном пятаке, когда им казалось, что они держат Мазу в деревне?! Если бы они тогда знали, что их ждёт впереди и почему, наверняка вели бы себя по-другому?

- Товарищ старшина!? – я вдогонку окрикнул Мустафу.

- Чего тебе?

- А вы, в Марьяновке, бывали?

- Нет! А где это?

- В Сибири.

Он отмахнулся и продолжил путь победителя к «заветной мечте», а я подумал, отккуда он знает походку Марьяновских Мазеров, если он там не был? Совсем скоро мы увидели, как из здания вылетает его огромное тело, как манекен, а вслед за ним выбегают три «Джеки Чана» и добивают его ногами. Мы уставились друг на друга, как голодные птенцы коршуна.

- Тебя как зовут, парень?

- Щегол!

- Да, нет?! Щегол, это понятно. Имя у тебя есть?

- Зовут меня Николай.

- А меня Старый!

- Я знаю.

- Ну, вот и хорошо! Что там произошло, как ты думаешь?!

- Наверное, в цене не сошлись?!

- Ты уже бывал здесь?

- Бывал.

- А сколько служишь?

- Полгода.

- Ну, и как служба, Коля?

- Да, если бы не деды и этот Мустафа, то служить можно?!

- Понятно.

Наконец к кузову Газона подбежал ночной Китаец, он направил на нас охотничье ружьё и стал кричать на ломанном русском, чтобы мы сидели молча. Он кричал, что старшина хочет получить за груду металла денег в два раза больше, чем обычно! Сам же Китаец, при этом мне подмигивал незаметно, намекая, что всё идёт по плану. Я понял его тактику, экономическим скандалом они создали официальный повод, за что вырвать волосы на яйцах?! А что? Бояться им нечего, всё равно на них войной из-за ощипанных яиц Мустафы никто не пойдёт, ведь тогда раскроется вся правда о подпольной рыночной сети Армии, а тайны хранить солдаты умеют, больше ведь, всё равно хранить нечего…

На наших глазах Мустафу затащили в сарай, следом занесли канистру с керосином, и в течение нескольких минут, Мустафа ревел так, будто ему перерезают горло, мне даже стало жалко его на мгновение, но только на мгновение. Потом вдруг всё стихло, и скоро, он завопил так, будто его подожгли. Скорее всего, это был керосин, который один из Китайцев наносил на побритые яйца малярной кисточкой. Я представил, что сейчас творится в мозгу Мустафы, он, конечно же, не понял Китайской выходки, ведь ровно год, как он служит в Аге, и ровно год продаёт краденное, и ни разу ничего подобного не было. Я вдруг подумал, когда он доедет на Дембельском поезде до конечного пункта назначения, я ему поздравительную открытку пошлю…

Мы сидели, как мыши, но, на наше удивление, Мустафа влез в кузов спокойный, как танк, он внимательно посмотрел на меня, потом на Колю и уселся на ящик со гильзами от снарядов.

- Что-то случилось, товарищ старшина? - мне так хотелось рассмеяться, но я сдерживал смех, чтобы не выдать своей причастности к содеянному.

- Нас сдали.

- Сдали? Кому? – Коля зашевелился, он ведь был вообще не в теме.

- Трогай! – Мустафа ударил кулаком по кабине, и водитель рванул с места.

Вечером на построении Мустафы не было, скорее всего, он зализывал раны в каптёрке водкой с Джоли Джокером, это его любимый состав. Главное, чтобы лишнего не хватанул, а то потом гонять народ начнёт! Придётся ему новую кару выдумывать!?

Всю ночь я не сомкнул глаз, придумывал, как мне выбрать следующую жертву и что именно сделать для него? Под утро, вопрос был решён, без моего участия, потому что в расположении появился очень пьяный прапорщик Задира и стал строить молодых, то есть нас, чтобы отправить на зарядку. Задира, это не кличка, это настоящая фамилия, но прапор ей не соответствовал, во всяком случае, внешне. Он был похож на простого комбайнёра, всё время пьяного и не умытого. В душе он, конечно же, считал себя волкодавом, но на поверку был обычным прапорщиком, который ненавидел весь мир, и особенно своё командование…

Прапор костерил нас последними словами и ремнём бил по задницам, когда мы выбегали строиться на плацу. Многим досталось и по хребту, они особенно выли от его напасти. Перед тем, как дать команду «старт» он вывел одного из бойцов из строя и что-то прошептал ему на ухо, тот испарился. Мы побежали по бескрайним местам Забайкалья, разматывая портянки и выпёрдывая остатки гражданской жизни в утренний «эфир» армейской судьбы. Я вспомнил песню про бродягу, которую любила петь моя мама, особенно после посиделок с моими многочисленными тётушками. Они часто приезжали в гости, когда мама была жива. Кстати, до сих пор не знаю, почему многие мои тётушки называли маму «Лёля»!?

Через несколько километров мы вернулись в казарму, прапор по-прежнему стоял на пороге и ждал нас, его глаза стали ещё злее, а на пороге появилась огромная бутылка пива, видно это был результат его шептаний с молодым бойцом? Бутылка была открыта и меня осенило, надо туда насыпать пургена, да побольше, прапор всё равно с похмелья, ничего не поймёт, но, зато исчезнет на пару дней с лица земли!

С пургеном долго возиться не пришлось, на «всякий случай» он хранился в аптечке, прямо в казарме. Хорошо, что во время первой своей службы, я закончил медицинское училище в Новосибирске, и знал точно, что пурген это не что иное, как фенолфталеин. Как говорил Анатолий Папанов: «Достаточно одной таблетки!». Я вспомнил любимого актёра и насыпал десять таблеток, чтобы не промахнуться.

Через полчаса мы сидели в солдатской столовой, в которой была атмосфера, максимально приближенная к колонии строго режима. Мы, Духи, сидели отдельно от Дедов, а Деды сидели отдельно от группы людей из семи человек Кавказской национальности. У них был отдельный стол, наверное, и питались они по-особому, я оценил свои возможности и понял, что все они должны стать моими следующими жертвами. Кто-то шепнул за столом, что Хачиков должно быть восемь, но Мустафа почему-то не пришёл на завтрак? Тот, кто шепнул это, произвёл на меня впечатление шакала из мультфильма про Маугли, потому что он сделал это как-то крадучись и с досадой. Аппетита не было, вместо того, чтобы думать о том, какой стороной положить бутерброд на язык, я представлял несчастную жопу прапорщика и его мучения на вычищенном солдатами унитазе. А унитазы в Российской Армии, как и в Советской были тоже чистыми, и где-то даже более современными.

По команде мы закончили приём пищи, встали и пошли готовиться к присяге. Сегодня был важный день в жизни всего солдатского братства, присяга – это святое, тут надо быть начеку. Во-первых, приедет какой-нибудь генерал, которому надо будет поднимать веки, во-вторых, надо вести себя соответствующе, ведь я служу по поддельным документам, в которых написано, что мне всего двадцать шесть лет, нормальный человек, скорее всего, сможет разглядеть во мне дедушку, в полном и настоящем смысле этого слова?!

Через час мы стояли на плацу, в руках у каждого были автоматы, которые, как нас заранее предупредили Дедушки, сломаны, специально для присяги. Может и правда они сломаны? Может, Дедушки боятся, что мы сможем их использовать, не знаю? Но, с каждой минутой пребывания в Армии мне становилось всё грустнее и грустнее от одной лишь мысли, что для развала Российской Армии не нужны деньги вообще! Она и так уже давно себя развалила, на одну часть, из богатых высокопоставленных офицеров, и на другую – несчастных и обречённых людей, в лице таких доходяг, как я, и в лице прапоров, которые не чувствуют пургена внутри любимого напитка.

Бежать из Аги, вот главная моя задача, как можно быстрее, причём, не дожидаясь присяги. Надо бы спровоцировать какую-нибудь проблему, например со здоровьем, и я в военном госпитале, ну а там дело техники. С врачами договориться проще, чем с военными, тем более с помощью банковской карточки и моего опыта «разговорного жанра».

Я потерял сознание и упал на впереди стоящего Духа, он подогнул колени и зашарил ещё умнее меня. Он умудрился даже пустить пену изо рта и стал орать, будто его укусила пчела прямо в самый кончик. Он корчился от боли и зажался в клубок, я всё это видел угловым зрением, но виду не подавал, ведь мне надо было играть свою роль?!

Нас обоих увезли в госпиталь, прямо в Читу, город больших контрастов. Здесь местная молодёжь, в полном смысле слова, давала пиздюлей первому встречному солдату, особенно если он был один на улице города. Это был единственный способ заработать хоть какие-то деньги на ночную жизнь, ведь у солдата хотя бы что-то в кармане есть, в отличие от гражданского молодого человека. Страшно конечно, но это правда.

Меня привезли в реанимацию, хотя больше это место походило на плохо перегороженный коридор, завешенный грязной простынёй, за которой были слышны голоса, скорее всё-таки визги, медицинской сестры и её, судя по хрипу, взрослого наставника. Они совершали утренний моцион, не взирая на моё присутствие, нагло и некрасиво. Девушка явно изображала немецкий оргазм, возможно не испытав ни разу в жизни по настоящему даже русского?! Мужчина работал так, будто отдавал «долг Родине», ему главное было по скорее закончить это издевательство и срочно похмелиться. Это было слышно по его хриплому дыханию, которое не сочеталось с амплитудами содрогания стены.

Наконец он заревел, как Тарзан, и, кажется, упал. Девушка закурила сигарету, быстрее, чем надела трусы и уселась на подоконник, как мне показалось. Мужик долго ещё стонал, потом захрапел на секунду и тут же очнулся.

- Кто там у нас, Люся.

- Дух какой то!?

- Что с ним?

- Да что? Служить не хочет, как и все! Наверное, придумал какую-нибудь болячку, а может иголку проглотил, сейчас же это модно?!

- Что ж ты молчишь?

- Сам же залез, как голодающий Поволжья, когда мне было рот то открыть?

- Да, рот занят был у тебя, дорогая, это точно. Пойдём, а то вдруг он и в правду что-нибудь проглотил, потом никакими рапортами не отмажемся!

- Пошли.

Пока они пересекали границу территорий, я встал и уселся на кушетку, чтобы все поняли, что ничего я не глотал, просто хочу комиссоваться, как можно быстрее. У меня, конечно был в кармане козырь по поводу их утреннего соития, но я не люблю шантаж в принципе. Хотя в армии это и не прохиляет, тут можно шантажировать каждого члена, не зависимо от его должности и звания. Военные люди так пропитаны негативом, что выводить их на чистую воду, себе дороже встанет, поэтому я решил про всё, что только что услышал, забыть и вести себя так, как и запланировал.

Они вошли.

- Ну, что, солдат, что случилось?

- Ничего не случилось, мне надо домой, вот и всё.

- Как это?!

В течение часа они с открытыми ртами слушали легенду про моё миллионное состояние, про то, как я сам выбрал себе «военную дорогу», ну и про то, что ошибся с выбором. Кульминацией моего диалога стало снятие правого носка, вытаскивание из него одной купюры за другой, они стояли и молчали. Наконец, на пятнадцатой купюре, человек, очень похожий на актёра, который снимался в рекламе пива «Толстяк», проглотил слюну и заговорил.

- Парень, а тебе сколько лет?

- Пятьдесят один.

- Ты нормальный?

- Нет.

- Так, может, тогда по дурке тебя спишем?

- Списывайте.

- Ты не боишься, что тебе выдадут справку, что ты дурак?

- Я мечтаю о такой справке!

Парочка «влюблённых» смотрели на меня, как на идиота. Откуда им было знать, что справка такая, кроме как памяти о моём втором пришествии в Армию, в рамочке на сцене, большего не стоит?!

Неделю мне пришлось пролежать под присмотром медсестры и Палыча, так звали главного врача, того самого, который хрипел за простынёй. Присмотр заключался в том, что надо было выполнить формальности, в течение выполнения которых, я спонсировал весь медицинский штаб водкой «Старлей», красной икрой и дынями. Спонсирования происходило так бурно и весело, что весь состав медицинских работников делал зарубки на прикладах своих деревянных автоматов, отмечая их, как самые лучшие дни своей армейской жизни. Кому же хотелось, чтобы меня выписывали? Ведь такого праздника не было у людей, может никогда?!

Оставалась только одна проблема, это семь Хачиков, которых здесь называли все Дагами. Пока я проставлялся за свой «Дембель» с врачами, я всем рассказал о своей миссии в Армии и они все поведали, что Дагов ненавидят сами, каждый по-своему. Решено было всех семерых поместить в изолятор, под предлогом надвигающейся эпидемии гриппа, для вакцинации. Палыч взял эту проблему на себя, правда ещё за две купюры, теперь уже из левого носка, и завтра утром все, с нетерпением ждали их появления в цитадели «здоровья и благополучия», чтобы продолжить веселье, начатое мной…

Утром вбежал Палыч и сказал, что мне надо срочно когти рвать, приезжает какая-то комиссия и мне лучше снова стать гражданским человеком. Я собрался за секунду и уже через мгновение ехал в «таблетке» скорой помощи на вокзал. По дороге я попросил водителя остановиться и выкинуть меня у магазина, где продают одежду, там мы и распрощались. Ходить по магазинам я очень люблю, когда есть деньги, не хуже женщины, но только, когда есть деньги!

Когда я появился на пороге, ни один человек не смог бы узнать во мне вчерашнего бойца Российской Армии. Я купил себе брюки в клетку, с очень широкими штанинами, хорошо для проветривания «застаревшего механизма». Футболку с тремя пуговицами вверху, с изображением Джимми Хендрикса, туфли, типа мокасины и свой любимый одеколон «Хуго Босс». Пешком до вокзала в чужом городе, сам Бог велел, погода отличная, настроение бодрое, небольшое похмелье, и депрессия от бессонных ночей, а в остальном всё шоколад…

Я купил билет на поезд «Чита-Челябинск» и вошёл в седьмой вагон. Так как поезд формировался на станции отправления, то вагон не был ещё загажен, как обычно, но зато я понял с первого звука, что это был Дембельский вагон. На всех полках размещались все Читинские Дембеля призыва 2012 года, их было очень много, и их шум приводил меня в состояние боевой готовности. Хоть я и сменил одежду, но из образа военнослужащего до сих пор пока не вышел. Придётся с этим бороться, до самого Омска…

Когда поезд тронулся, и все уселись и устоялись в вагоне, в проходе появилась официантка, катящая перед собой поднос с напитками и закусками. Вряд ли я был удивлён, но это была та самая девушка из восемьдесят восьмого поезда, которая кувыркалась в купе с офицером, не помню его звания, когда я ехал на службу. Видно, она мечется из поезда в поезд, может, даже собственного жилья нет? А может, наоборот, устроилась на работу, наконец-то, и начала правильную жизнь? Поравнявшись с купе, где сидел я, она остановилась и вопросительно посмотрела на меня, но я был стоек. Не пить, ни есть я не хочу, поэтому помахал ей рукой, провожая её безнадёжно дальше по коридору.

Уже через час Дембеля были все пьяными и дикими, такими, как себе их и представляет гражданский человек. Они орали песни, задирались друг на друга и кричали всякие армейские кричалки и погонялки. Я улёгся на верхнюю полку, достал местную, свежую газету и раскрыл её на последней странице. Я давно не читаю газет, но когда читал раньше, всегда начинал это делать с последней страницы, сам не знаю, почему? Газета была скучной и нечестной, в ней писалось о том, как здорово служить в Чите, как весело и интересно быть защитником Родины. Прожив не мало лет внутри нашей Родины, я многое понял и осознал, и сейчас, читая эту липу, я уверен, что, если вдруг начнётся третья мировая война, то русские люди её проиграют в первую очередь. Богатые, все слиняют на острова, а бедные не будут биться с врагом, потому что биться не за что. Все давно уже понимают, что большая часть людей живёт в России ниже плинтуса, намного ниже. А кучка обнаглевших, зажравшихся людей, при любом раскладе, воевать не станет. У них масса вариантов по выходу из ситуации, начиная с откупа, и кончая подкупом…

Я бросил газету на столик, и Дембеля её тут же использовали для чистки селёдки, там ей и место. В соседнем купе зазвонил мобильник, и кто-то очень громко стал ржать, как будто ему сообщили, что он выиграл миллион долларов, а то и два.

- Что там, Сеня?

- Прикинь, братва, в Аге семерых Дагов запечатали в санчасть сегодня утром и прививки поставили.

- Ну?

- Вот тебе и ну?! Заразили их каким-то Китайским ящуром. Теперь на дембель поедут не скоро!

- Так им и надо!

- Гондоны штопаные!

- Уроды!

- Вонючки!

- Пидорасы!

Все стали ржать, как будто эти Даги были главными врагами Российской Армии, и их наконец-то победили. Двое парней даже выпали в проход и стали танцевать лезгинку под дикие возгласы остальных. Я закрыл глаза и представил довольную физиономию Палыча, который всё-таки, хоть и за двести баксов, обезвредил несколько диверсантов. Приятно, чёрт возьми, ведь это мои двести баксов, в этот момент до меня донеслись весёлые позывы грустной песни: «Напрасно старушка ждёт сына домой!». Наверное, Дембеля посвятили эту песню семерым больным Дагам, я не стал вслушиваться в их интонацию и заснул спокойным, гражданским, железнодорожным сном…

Дембеля всю ночь гудели громче паровозной трубы, я спал спокойно, несмотря на то, что спасение Армии оказалось не под силу ни мне, ни деньгам. Там давно уже всё пропало, причём безвозвратно, теперь Армию в России сможет спасти только Ленин, или инопланетяне. Но так, как это невозможно, значит надо делать всё, чтобы наши внуки туда не попали никоим образом, раз уже детей допустили. Время не лечит в данном случае. Если бы сейчас поднять большевиков в Будёновках и показать на что стало похоже то, чем они так яростно гордились и верили, они лягут назад в землю, и будут переворачиваться там, не находя себя покоя ни в чём…

Выспался я на год вперёд, теперь дома точно буду жить, как соловей, петь песни днём и ночью, и не думать об отдыхе. До Омского вокзала оставалось ехать минут двадцать, тридцать, когда вдруг хриплый голос дежурного машиниста объявил о вынужденной остановке поезда по техническим причинам. Дембеля зашевелились и стали, не продрав глаз, наезжать на проводницу, которая сама не могла понять спросонья, что вообще происходит? Я приблизился к окну и увидел, как по перрону привокзальной станции стелется туман, похожий на газ. Такой газ использует ОМОН при захвате бандитов, или при освобождении заложников. На привокзальной станции я часто бывал в детстве, здесь у меня жили те самые три тётушки, которые называли маму Лёлей. Тётя Дуся, моя любимая, тётя Маша, волшебница, она лечила людей и меня в детстве в том числе, и тётя Люба, она тоже имела отношение к какой-то магии, но я на себе её рук не испытывал никогда. Я подумал, что Дуся уже давно умерла, а про Машу и Любу я ничего не знаю. Живы они или нет? Противно ощущать себя свиньёй, ведь мог бы съездить, проведать, что-то узнать?! Не буду давать себе обещаний, просто постараюсь съездить и всё узнать про дорогих мне когда-то людей. Весёлые они, тётушки мои!

Туман становился ещё гуще и чернее, окна заволакивало будто паутиной, видимости не было никакой. Я решил воспользоваться своим возрастом и пойти к проводнице, чтобы всё-таки хоть что-то узнать, как вдруг грянул гром. Это был удар, похожий на удар другого поезда, который нас догнал сзади и ударил всем своим весом так, что я из середины вагона долетел, головой вперёд, до туалета. По дороге я зацепился носом за вялые буфера проводницы, потом ногой встрял в ручку чужого чемодана и протащил его до самого своего конечного пункта сотрясения. Ударившись головой о дверь тамбура, я потерял сознание и провалился глубоко, глубоко в бездну…

Кома, в переводе с немецкого языка, означает запятая. Я раньше не понимал, что значит кома в медицинском словаре, пока сам не оказался в этой запятой, разделяющей жизнь либо со смертью, либо дальше с другой жизнью, но уже после запятой. Запятая (кома) и есть то самое раздумье, которое приводит тебя либо к концу, либо всё-таки заставляет жить дальше. Я сидел на берегу Омки, есть такая река в нашем городе, для тех, кто не знает и смотрел, как три крепких парня рубят топором красивое дерево, правда обгоревшее от молнии, которое висело прямо над серым течением старой реки, наполненной коровьим помётом и мочой. Если им нужны дрова, то надо оглянуться назад, там лес, в котором даже пила не нужна, можно набрать сушняка и разводить костры хоть месяц, хоть год. Если они просто хотели проверить свою новую, Китайскую бензопилу, то могли бы сделать это в том же лесу, на уже поваленных деревьях. Но ведь они были с женщинами, а значит, хотели показать им свою настоящую мужскую силу. Что такое настоящая мужская сила русского человека? Это, когда мужчина делает что хочет, где хочет и когда хочет, и ему всё равно как к этому относятся другие мужчины, потому что настоящие только они, все остальные, как я, например, просто мусор. Я понаблюдал за троицей «дровосеков» и решил остановить издевательство над деревом и моим самолюбием, тем более, что дерево очень тяжёлое, и если они его спилят, всё равно им не хватит сил вытащить его на берег.

Я достал мачете, которое всегда носил с собой, «поднялся с колен» и подошёл к лесорубам. Меня вдруг осенило, что в некоторых случаях, мачете более серьёзный аргумент, чем банковская карточка с миллионом долларов, беследно исчезнувшая в вагоне после удара грома и молнии…

- Эй, парень, ты что?

Главный пильщик положил пилу на землю и попятился к дереву, все остальные последовали за ним.

- Все на дерево!

- Ты, что мы же с семьями.

Я услышал, как сзади ко мне приближаются члены их семей, кажется, даже дети были.

- А что, раз с семьями, то можно дерево пилить? – я так восхищался своим спокойствием.

- Так оно же всё равно сухое!?

- Ты кто? – спросил меня самый крайний, от страха он уже сидел на самом краю дерева, нависая своей трясущейся жопой прямо над течением реки.

- Мазай!

- Какой Мазай?

- Это дедушка Мазай, а папа с дядями зайцы, да, мама?! – это был детский голос позади меня.

- Вот видишь, ребёнок знает, кто такой Мазай, а ты нет!

- Ладно, мужик, пошутил и хватит, убирай свою саблю.

- Это не сабля, это мачете!

- Как у индейцев?

Я не стал отвечать, я сделал ещё пару шагов вперёд и все трое тут же оказались на самом краю дерева. Мне оставалось только включить пилу и допилить начатый ими надрез, и они упадут в реку. А течение то бурное в этом месте, унесёт их подальше от своих родственников, побарахтаются в воде, может ума наберутся? Так я и сделал, оказалось, что пилить пришлось три секунды, и троица лесорубов с криками о помощи рухнула в воду. Течение их понесло так быстро, что остолбеневшие родственники, не успели моргнуть, как излучина реки вынесла их уже на ту сторону деревни Игнатьево, и понесло по бескрайним просторам Омской области, в длительную экскурсию. Я подумал, хорошо бы им доплыть до самого города на этом бревне, неплохой урок получился бы. Хотя русского человека невозможно ничем пробрать, его проще и дешевле убить, чем научить уму разуму.

Родственники, с криками, понеслись за своими мужьями и отцами, я швырнул бензопилу в реку, сел за руль своей Мазды и поехал в Пологрудово, это конец географии для японских машин в Тарском районе. Там, в санатории, загорал мой папа, Александр Фёдорович. Его надо было забрать и увезти домой, в Марьяновку, туда, где в восьмидесятые годы жили те самые парни, на которых был похож Мустафа.

Перед Пологрудово мне надо было заехать в Омск, чтобы встретить жену своего друга Тырыча, она ездила к детям в Чувашию и возвращается только ночью. Я вспомнил об этом во время падения дерева! Но, ведь вспомнил же?!

На перроне было два трезвых человека, я и Тырыч (Тырыч – это сокращённо Викторович, для несведущих). Все остальные, встречающие и отъезжающие люди, были либо пьяные, либо очень пьяные, что вы хотите, всё-таки первый час августовской ночи?

Лора , жена Тырыча, вышла из вагона, села к нам в машину и мы поехали по центру города, домой. Кто хочет испытать настоящий экстрим, не надо бросаться с моста на тарзанке, не надо летать на Узбекских авиалиниях, или нырять с баржи в прорубь. Надо просто в первом часу ночи доехать без происшествий, по городу Омску, от вокзала до своего дома и остаться живым и невредимым. Город давно уже живёт без власти, охраны порядка и культуры. Мы, Омичи, сейчас находимся на стадии развития, примерно Мехико, конца девятнадцатого века. Кому интересно, почитайте историю становления Мексики, и вам всё станет ясно.

Нам повезло, мы ехали спокойно, на спидометре не больше восьмидесяти километров, горели фонари, Лора голосом музыкального педагога просвещала нас о жизни Чувашии, мы слушали и радовались за Чувашей, потому что у них не планировалось строительство подземного перехода за два миллиарда рублей, как у нас. Значит, в казне Чебоксар останется хоть сколько-то денег на небольшое развитие города, ну, например, мусор уберут на пляжах Волги-матушки. А у нас ничего не уберут, пусть мусор лежит, это же облик и лицо нашего города, уже много лет.

Неожиданно, когда мы повернули на улицу Омскую, в народе её ещё называют улицей Единой России, на пешеходном переходе вырос парень. Он был молод, хорошо подготовлен спортивно и выглядел слегка выпившим, в руках ночной атрибут в виде полу отпитой бутылки какого-то напитка. Он посмотрел, одновременно, всем троим в глаза, на номер машины и в светящиеся фары. Такое бывает, есть люди, которые могут смотреть в разные точки сразу, обычно это очень заряженные алкоголем или наркотиками люди. Мы затихли, я свернул во двор и прибывал газу, парень бежал за нами, не отставая ни на шаг. Я испугался, а вдруг он сейчас бросит в машину бутылкой, или ещё круче, за бампер зацепится? Добавил скорости, повернул резко направо, потом налево, он не отставал, наконец, я затормозил у подъезда своих друзей.

Тырыч вышел, подал галантно Лоре руку, как раз в тот момент, когда парень с бутылкой, даже не запыхавшись, предстал перед ними.

- Парень, ты чего хотел? – Тырыч очень смелый и сильный человек, и я понимал, что если парень, хотя бы замахнётся на него, или на Лору, то долго будет жалеть об этом. Но парень повёл себя совсем иначе?!

- Уважаемый! Дайте мне в челюсть! Пожалуйста!

- Ты что, с ума сошёл, у меня кулак весит два килограмма?! – Тырыч рассмеялся.

- Дайте мне в челюсть, прошу Вас!

- Что с тобой?

- Меня на работу никуда не берут, денег нет, девушки нет, дайте мне в челюсть, ну, что Вам жалко, Уважаемый?!

- Парень, иди своей дорогой, иди!

Тырыч нажал на кнопку домофона, Лора махнула мне рукой, я наступил на газ, а странный парень перевернул бутылку и вылил всё её содержимое в рот. Я скрылся за Единой Россией, надо выспаться, завтра в дальнюю дорогу, тем более по радио передали штормовое предупреждение по северным районам области. У нас обычно шторма то не бывает, просто так власти открещиваются от будущих проблем, чтобы потом сказать человеку, который попал в ту или иную ситуацию, что его об этом предупреждали, и виноватых нет, как всегда…

Выехал я в пять утра, с собой взял бананов и воды, триста пятьдесят километров для человека, который на машине гоняет по всей России, ни о чём. Я ехал по просыпающемуся городу и вспоминал, как в июне меня нахлобучили Башкирские гаишники, именно нахлобучили, потому что их творческое отношение к водителям по-другому никак не назовёшь. Я проехал город Сим, и только въехал на мост, который только что отремонтировали, они меня как раз тут и ждали. На мосту все дорожные знаки уже были замотаны плёнкой, так в России отменяют знаки после ремонта, ведь убрать их гораздо сложнее?! Так думает человек, которого ещё не нахлобучивали?! На самом деле их не убирают долго специально, чтобы такие, как я, попадались в сети. Вот в чём фишка, ты едешь, видишь, что все знаки уже, как я говорил, замотаны, а значит, отменены, естественно, ты переключаешь мозг на святое русское правило «раз всё отменено, значит всё разрешено!» Ты начинаешь топить, обгонять, превышать и т.д. Но «солдатская смекалка» гаишников имеет право на тендер для участия в книге рекордов. Дело в том, что среди всех замотанных знаков, обязательно найдётся короткий, но очень важный столбик, который, конечно же, ты не заметишь от радости разрешения всего. А на этом столбике будет висеть три белых кружочка с красным ободком, которые как раз и запретят тебе обгонять и превышать…

Когда на тебя смотрят добрые глаза Башкирского гаишника, то ты понимаешь, что всё обойдётся, ведь он добрый человек, у него тоже есть семья, и он тоже, как и ты, учился в школе, может даже в армии служил?

Их было двое, оба лейтенанты, оба весёлые и жизнерадостные люди. Когда они показали мне монитор, где были зарегистрированы три моих преступления, я слегка приуныл.

- Вы, товарищ водитель, музыкант?

- Да!

- Едете выступать, или уже выступили?

Представляю, если я ответчу, что я уже выступил, значит, мои карманы полны гонорара, и развод будет более сладким для них, чем наоборот!

- Да, нет, только еду!

- Значит, хороший заработок ожидаете?

Я промолчал.

- Будем составлять протокол на лишение водительских прав?

- Нет. Будем деньги платить на месте!

И тут он поверг меня в панику. Он спокойно открыл багажник своей машины, там стояла передвижная мульти касса. Я был в шоке. Меня конечно не так уж часто гасят, но такого я ещё не видел?! Один лейтенант пошёл в гору, высоко, наверх, чтобы поправить видео камеру. А второй посмотрел на меня, перевёл взгляд на мульти кассу и положил на крышу своей машины пятерню, расставив пальцы, как приговор.

- Пятьсот?

- Нет. Пять тысяч!

- У меня нет карты!

- Никакой?

- Никакой!

- Значит, будем оформляться?

- Давайте я дам вам три тысячи, и никакой мульти кассы! Купите детям подарки, я же вижу, что вы хороший человек, - я вспомнил старую фишку, рассказанную мне Тырычем.

Башкир расцвёл, он, наверное, и в правду хороший человек.

- Хорошо, только деньги отдайте моему напарнику.

Он спокойно положил мои права к себе в карман и пошёл на трассу, ловить новую жертву. Я посмотрел на высоту горы, ничего не поделаешь, и стал начинать восхождение. Издалека Уральские горы кажутся не такими уж и высокими, но когда ты лезешь по ним, навстречу с «кассиром», то они кажутся вообще неподъёмными.

- Что вам? – Напарник так удивился, увидев меня на вершине горы.

- Мы договорились с лейтенантом на три тысячи, и он сказал, чтобы я деньги отдал вам?!

Напарник расширил глаза, позвонил вниз, по мобильному телефону, долго о чём-то спорил, потом рассмеялся.

- Вон, видите внизу большой камень, на нём жёлтый крест.

Я пригляделся, где-то посреди горы лежал такой камень.

- Вижу!

- Подойдёте к нему, встанете на корточки, как будто пописать, поднимете камень, положите под него деньги, и поезжайте с Богом.

- А по-другому ни как?!

- Да вы что, мы честные люди, что значит по-другому?

- Хорошо.

- Оставьте мне номер телефона, я вам потом позвоню.

- Зачем?

- Ну, скажу, как всё прошло?!

Я пошёл к камню с жёлтым крестом, сделал всё, как сказал напарник, потом забрал права у второго гаишника, сел в машину и наступил на гашетку.

Через минуту раздался звонок, я снял трубку, весёлый голос лейтенанта пожелал мне счастливого пути и порекомендовал внимательно смотреть на дорожные знаки…

Я подумал, что русские люди, я имею в виду всех, кто делит с нами нашу русскую землю, стали такими творческими, потому что жизнь загнала всех в такой тупик. Вначале восьмидесятых мы с Лаком создали рок-группу, которую назвали «Тупик», умудрились подпольно даже выпустить два альбома. Тогда нас постоянно дёргали в Марьяновский райком партии, и требовали сменить название, якобы мы четверо и есть те самые люди, которые ведут страну в тупик. Да если бы мы были тогда наделены той Божественной властью, которая куда-то кого-то может повести, интересно, какое направление в музыке мы выбрали бы?! Взамен Тупика нам предложили название «Четыре Звёздочки», в честь Октябрьской революции, наверное?! Долго мы с райкомом не бодались, потому что я в том же году уехал из родных мест, и до сих пор не вернулся. Говорят, что человека всегда тянет туда, откуда он уехал в молодости!? Не думаю, мне кажется, что тянет в ту пору жизни, это да! Потому что именно тогда я познал запах девушки, крепость портвейна, футбольную победу, первый аккорд на гитаре, и наконец-то понял, как дорога мне мама! Но всё это в той поре, а не в том месте, где я жил в это время. Но пора очень счастливая!

Триста километров пролетели незаметно, я в дороге чувствую себя философом, мечтателем, прозаиком, да кем угодно. Главное для «дальнобойщика», любить дорогу, а всё остальное прирастёт само собой. Я взглянул на часы и понял, что на паром я опоздал. Навигатор показал мне ещё один путь, через тайгу, всего тридцать восемь километров. Я, не раздумывая, объехал город Тару, пересёк новый мост, нырнул под него, направо, и оказался внутри тайны. Слева и справа лес, кажущийся непроходимым, дорога, засыпанная песком, наверное, её сделали недавно и специально песочную, чтобы в дождь можно было проехать свободно, подумал я? Пару раз над головой пролетел вертолёт МЧС, здесь на севере это в порядке вещей. Двадцать километров я вилял между лесами, навстречу попался лишь один Камаз, под завязку гружёный лесом, мы кое-как разъехались, потому что встретились в узком месте, оставалось километров семь, восемь, когда я выехал на опушку леса, и к моему удивлению я обнаружил, что дорога закончилась. Знаю, что звучит как-то нереально, но если кто-то не встречал такого конфуза в жизни, уверяю, очень мрачно и страшно. Дорога кончилась ровно так, будто её перерезали ножом, как брикет сливочного масла, отделив мороженое масло от топлёного. Я посмотрел на небо, в надежде, что вертолёт всё ещё здесь, рядом, охраняет и бдит, как ему и положено, но небо было тихим и спокойным. Оглянулся назад и понял, что дорога, оставшаяся позади, была сделана кем то и в правду недавно, просто она была готова только до этого места. Но откуда же тогда ехал Камаз? Ведь колея идёт прямо вот до этого места? Стало страшно. Кстати у каждого человека есть самый страшный день в жизни, когда ему по-настоящему становилось страшно! Я не исключение, самый страшный день в моей жизни, когда меня, избитого и раненого в неравной драке, пьяный врач привёз вместо больницы в морг, потому что был уверен, что я мёртвый. Вспоминать страшно, я очнулся, лежу на деревянной кушетке, а вокруг меня трупы, старые и молодые, мужские и женские, с разными судьбами и разными жизнями. Интересно, как себя сейчас чувствует тот самый врач, может где-то ходит рядом, может мы с ним в жизни даже пересекались, а то ещё и не раз?! Бог ему судья, главное, что за все годы маминой жизни, я ей так ни разу и не рассказал этого страшного случая. Я всегда знал и чувствовал, как мама любит меня и переживает за каждую мою неудачу, поэтому и молчал, хотя язык часто чесался по этому поводу. Хорошо, что не рассказал, там, в мире мёртвых, если она и узнает об этом, то простит за сроком давности. Земля ей пухом…

Вспоминая тот самый случай, я всегда понимаю, что ситуация, в которую я попал, например, сейчас, ерундовая, это же не морг, и трупов вокруг не наблюдается, надо просто взять себя в руки и напрячь мозг, ведь я же разумный человек!

Чтобы развернуться, надо сдать назад не меньше трёх километров, потому что здесь очень узкая колея?! Продолжить движение дальше, по луже, в которую нырнула дорога, а вдруг она глубокая? А вдруг это вообще трясина? Тем более конца её не было видно, лужа была около километра, а потом исчезала за холмом, вместе с лесом, что там дальше, неизвестно? Если вернуться, тогда я попаду только на двухчасовой паром, отец до этого времени порвёт мозг себе и вынесет всем остальным людям, кто будет рядом, в этот момент. Я достал мобильный телефон, он показывал ноль, связи не стало, но ведь только что была?! Сзади послышался треск веток, я оглянулся и увидел лося, он посмотрел на меня, как человек, пошевелил могучими губами и пошёл прочь, наверное, понял, что я не охотник и бояться ему нечего? Я подумал, раз здесь есть добрые звери, то должны быть обязательно и злые?! Прислушавшись к своему внутреннему голосу, я сел за руль и направил Мазду прямо в огромную лужу, такое уже у меня воспитание коммунистическое: «Ни шагу назад!» Машина шла мягко, как будто плыла, я боялся оторвать взгляд от дороги, но уж очень хотелось посмотреть по сторонам, что там происходит? Мне казалось, что какая-то неведомая сила тащит меня по воде, я даже ни разу не провалился, меня ни разу не занесло и не стащило в сторону. Трудно представить, что там было внизу, под водой, глина, или песок, ехал я будто по деревянному полу, как будто это была тропа Бога, и он меня вёл, без оглядки.

Мне показалось, что подвиг мой подходит к концу, потому что я уже въехал на холм, и мне открылась новая картина. Сразу после лужи был старый мостик, налево от него шла непролазная грязь, за которой виднелась деревня, маленькая и будто заброшенная, а направо шла дорога, примерно километр, за которой снова открывался песочный «автобан». Пока я двигался по воде, заработал навигатор и показал, что до Пологрудово осталось семь километров, значит, мне надо преодолеть километр по грязи и шесть по песку?! Я посмотрел на уставшую Мазду, похлопал её по капоту и как «перед боем», снял с себя футболку, завязал волосы в хвост и сменил очки, я часто меняю в дороге очки, более тёмные на светлые, и наоборот. Зачем? Не знаю! Я вспомнил своего инструктора по вождению Валеева в Марьяновской школе. Он мне говорил: «Запомни, сынок, главное в машине это газ!». Я нажал на газ, и с большим трудом проехал сто метров, пока не увяз совсем, возвращаться было поздно, впереди дорога ещё сложнее. Колёса обросли грязью на глазах, колея исчезла, дорога была превращена в огромную жижу серого цвета. Один мой друг как-то сказал: « С нами чаще всего случается именно то, чего мы больше всего боимся!» В точку!

Я провалился в таёжную землю так, что даже дверки машины не открывались, Мазда прочно села на «мель», если так можно сказать. Я постарался включить оптимиста и сказал сам себе, что горевать рано, ведь сейчас только девять часов утра, до темноты ещё далеко, а значит, как говорили военные лётчики из второй эскадрильи: «Будем жить!»

Я вылез через водительское окно, упал в лужу грязи, оставил там сразу ботинки и носки, затем вернул тело в салон, чтобы прихватить с собой мачете и направился, прямо навстречу солнцу, искать помощи. Тайга, опасное место для развлечений, несмотря на палящее солнце и только что начавшийся день. Я шёл, слушал тишину, любовался деревьями и периодически проваливался в мокрую, глубокую землю, израненную непроходимостью и ночным ураганом. Каждый метр давался с огромным трудом, я устал, пот заливал мои больные глаза, но я чувствовал себя мужиком, всё-таки подвиг, это моё хобби. Через час, полтора, я услышал лай собаки, значит, скоро появятся люди, неважно Пологрудовские, или нет. Мне уже всё равно, я шёл на первый попавшийся знак судьбы, хотя в какую сторону идти, внутренний голос мне так и не подсказал. Я упал несколько раз, провалившись по пояс в неприятную жидкость, напичканную гадами и насекомыми, внешний вид у меня был прямо, как с обложки экстремального журнала. Когда я увидел первый дом, на краю деревни, то посмотрел на себя со стороны, увидел мужика, уставшего, грязного, босиком, с мачете в руках и по пояс татуированного. Наверное, местные жители, увидев меня такого, перепугаются, но что я могу с эти поделать, банно-прачечного комплекса не наблюдается вокруг?!

У ворот стоял мужичок и пилил дрова, на крыше сидел парень и принимал листы шифера из рук женщины, которая стояла на лестнице. Собака, лай которой меня спас, смотрела мне в глаза, как одинокий волк, виляла хвостом и рычала, видно было, что пришёлся я ей не по вкусу.

Все трое замерли и смотрели на меня, как на приведение.

- Здравствуйте, - я постарался спрятать мачете за ногу, чтобы люди, не дай Бог, не похватались за оружие.

- Здравствуйте.

- Скажите, а есть в деревне трактор?

- Есть, вон там, на дальней улице.

- Я застрял, тут недалеко?!

- А где?

- Вон там, я указал рукой в то место, откуда пришёл.

- Это дорога гиблая, там никто не ездит.

- А далеко мне до Пологрудово?

- Не знаем, мы тут недавно.

Я пошёл на соседнюю улицу, удивляясь, как они могут не знать местных дорог, не похоже, что они здесь живут недавно, может беглые какие-нибудь? На алкашей не похожи, разговаривали нормально, странно? Идти по деревне было ещё сложнее, дождь размыл дороги так, что ноги засасывало, как в трясине. Наконец показались люди, на крыльце сельского магазина сидело три мужика, они курили, щелкали семечки и смотрели на меня, как на приближающегося инопланетянина.

- Здорово, ребята.

- Здорово.

- Помогите мне, - я оглянулся и увидел пять тракторов, стоящих рядком, как в автопарке.

- Что случилось?

Пока я рассказывал свою короткую историю, встретился с глазами почти каждого жителя забытой Богом деревни. Кто высунулся из окна, кто просто прошёл мимо, кто незаметно разглядел меня, всё это я почувствовал на себе. Когда мужики безучастно дослушали меня, один встал, посмотрел в ту даль, откуда я появился и помотал головой.

- Что?

- Мы туда не поедем.

- Почему?

- Надо ждать, когда земля высохнет, не пролезет ни один трактор.

- У меня в Пологрудово отец, от ожидания уже начал с ума сходить, наверное?!

- Надо ждать, - он сел на крыльцо и закурил.

- Мужики, я денег дам.

В это время на крыльце магазина появился парень, лет тридцати, на его пальцах были тюремные наколки, железная фикса отражала солнце ярким лучиком, а взгляд ковырял меня до позвоночника. Он подошёл ко мне вплотную, долго смотрел в глаза, параллельно разглядывая мои татуировки. Я вспомнил фильм про Апостола, когда его именно так учили давить на незнакомца, взглядом и холодом. Я просто стоял и молчал, как охотник, к которому подкралась кобра. Потом он протянул мне руку, сплюнул и повернулся к мужикам.

- Надо помочь, парни.

Жители деревни загоношились, на крыльце появилась полная продавщица и что-то подала в пакете одному из курильщиков, два мужика подошли к одному трактору и начали отцеплять телегу. Потом все переглянулись и один, самый худой и, судя по внешнему виду, самый старый и опытный, вышел вперёд.

- Ну, поехали!

Я пошёл назад через лес, а он, наступая мне на пятки, гудел тракторным рёвом. Я ни сел к нему в кабину, не потому что испугался чего-либо, просто он меня не пригласил, а я воспитан именно так.

Тракторист зацепил трос, и в течение получаса тащил меня по грязи, как дохлого медведя. Когда мы забрались на пригорок, он остановился и оглянулся на меня. Я вышел, почувствовал под ногами твёрдый песок, обрадовался и полез за кошельком.

- Да ты что, парень, не надо!

- Возьми, друг, спасибо тебе, ты настоящий танкист.

Когда он увидел в моих руках пятьсот рублей, он открыл так широко глаза, как будто он слышал альбом группы «Rainbow» восемьдесят второго года.

- Это же много?

- Не много, моя жизнь стоит дороже.

- Но, мы с мужиками на эти деньги дня три будем гудеть.

- Ну, и с Богом.

- Баб перебьём!

- У меня нет других денег.

- Может сдачу привезти?

- Не надо, друг. Сколько мне ещё до Пологрудово?

- Километров пять, шесть.

- Спасибо тебе, братуха.

- Как звать то тебя?

- Юра.

- Удачи тебе, Юра.

- Спасибо, спасибо.

- Выпьем нынче за тебя, Юра.

- Спасибо, а я выпью за всех вас, деревенских, добрых людей, поклонись от меня всем своим.

- Хорошо.

Трактор пыхнул, как трубка мира и исчез, я сел в кабину измученной Мазды, и представил, как из леса выходит стройная официантка, в белом фартуке и несёт мне на подносе огромную кружку пива, холодную и блестящую, запустил двигатель и медленно покатился с горы, прямо в Пологрудово…

Отца я забрал вовремя, поэтому он от ожидания даже не свихнулся, он даже ничего не заметил, как мне показалось, ну а рассказывать ему я ничего не стал. Его, всё равно, никогда не интересуют мои приключения, он всю жизнь живёт в согласии только с самим собой, окружающая среда его не беспокоит. Именно поэтому он и живёт уже семьдесят девятый год благополучно и под солнцем. По дороге в Марьяновку, мы пересекли Иртыш на пароме, потом почти триста километров до Красного Яра, и восемнадцать километров ужасного бездорожья после Любино. Папа был, как огурец, лишь только у двери своей квартиры повернулся, сделал жалостное лицо, типа устал, и взмолился.

- Сходи за бутылкой?! – в его глазах было столько жалости и мольбы, что я сразу же сломался.

Правда, как только он произнёс эти сокровенные слова, ударил такой мощный гром, что я понял, что лучше за бутылкой сходить сразу, немедленно! Пока я нёс «удовольствие», гром продолжал меня глушить, как беспомощную рыбу, поднялся ветер и начался настоящий тропический ливень, смывающий на ходу всё, что шевелится.

Я, едва успел сдать товар постоянному потребителю, добежать до машины, вскочить в неё, как в батискаф и выехать на трассу, по которой за всю свою жизнь накатал самое большое количество километров. Жаль, что из-за дождя не успел к маме на могилку заехать, но жизнь-то впереди длинная, слава Богу…

На подъезде к Лузино, я почувствовал знакомый запах. Сначала мне показалось, что это тянет навозом с полей, потом я вдруг решил, что это силосные ямы вздыбились от урагана, но осенило меня тогда, когда я увидел, что капли дождя стали пенными и коричневыми. Да и запах становился всё приятнее и желаннее, я не выдержал, остановился у знакомого поворота на Мельничную речку, открыл окно и протянул руку, поймав несколько капель. Я понюхал ладошку, лизнул и обомлел, это был пивной дождь. Причём пиво было отменным, точно таким же вкусным, как пиво «Удача», которое варят мои друзья. Я выставил обе руки, набрал полные ладошки и отхлебнул из обеих рук, по очереди. Точно! Все тучи, закрывшие небо на сто процентов, были наполнены пивом, отменным пивом. Вот так Удача! Я вдруг испугался, что сейчас может произойти коллапс?! Все водители напьются халявного пива, и поедут дальше бухими? И что тогда делать? Народ и так беспредельно ведёт себя на дорогах, а если все будут пьяными, что тогда?!

Я решил дальше не ехать и остановиться в Лузино, на ночлег. Когда-то я здесь жил, а ещё раньше работал в студенческом строительном отряде, который мы назвали в честь всё той же группы “Rainbow”. Там, в Чунаевке, была гостиница, вот в неё-то я и направил свой крейсер, а по-другому я и не назвал бы свою Мазду в этот тяжёлый для неё день испытаний и подвигов…

На переезде происходило что-то странное, все люди побросали свои машины и бегали с разными сосудами, подставляя их горлышками к пивному дождю. Один мужик стоял у обочины и выливал кефир из бутылок, тут же набирая в них пиво. Женщина, которая обслуживала переезд, подняла свой профессиональный флажок вверх и стояла с открытым ртом, прямо навстречу каплям. Я подумал, что мир сошёл с ума, когда товарняк промчался мимо ошпаренных людей, потому что я не увидел в кабине ни машиниста, ни помощника, поезд шёл сам по себе, по расписанию. Скорее всего, бригада была занята тем же самым, чем и все люди сегодня вокруг меня. Я подумал, а что будет, если диспетчер на железной дороге, тоже выскочит сейчас на улицу и будет в урну из-под мусора набирать целебный напиток? Из автобуса, под номером сто двадцать три, возмущённые пассажиры высыпали на улицу и стали доставать пакеты, мешки, даже шляпы, набирая в них пиво. Я понял, что я нормальный, непьющий человек, ведь я выпил всего две ладошки и успокоился, а все остальные, как с ума сошли, пьют и заливают по самую горловину своего организма. Когда поезд пролетел, переезд открылся, но никто не трогался с мест, все боялись, что пивной дождь закончится. Эйфория овладела людьми, они не понимали, что даже если дождь закончится, жизнь-то продолжится по любому! Я не стал ни с кем разговаривать на эту философскую тему, просто «пришпорил своего коня» и проскочил по встречной полосе переезд, направляясь в Чунаевку. Вереница пьющих автолюбителей тянулась по обе стороны дороги, до самого поворота на комбикормовый завод, все стояли, не двигаясь, и запасались пивом уже на столетие вперёд. Один мужик выехал на лошади, в телеге которой стояла старая пожарная бочка, он сделал из линолеума огромную воронку, в которую ручьём тучи выживали самые сладкие капли. У ворот комбикормового завода, прямо на шлагбауме, сидела обнажённая, молодая девица. Она растопырила ноги, обвивая мужское тело, и запрокинула голову. А с невидимой мне стороны, какой-то счастливчик «вдувал» ей с удовольствием и визгом, как говорят реальные пацаны в фильме «Реальные Пацаны». Парочка поняла, что в таком хаосе можно делать всё, что хочешь, всё равно никто ничего не заметит, потому что все заняты запасами пива на целую жизнь.

Я вспомнил Герберта Уэльса, только он мог выдумать в моём детстве такое, но это в детстве, а сейчас всё наяву?! Слева, по дороге в Чунаевку, кладбище, над которым нависла, пожалуй, самая грозная пивная туча, поливая прямо на знакомые мне могилы друзей. Я прибавил газу и уже совсем скоро подъехал к Чунаевке, которая разрослась за годы моего здесь отсутствия, гостиница стояла на том же месте, живо было даже наше футбольное поле, только ворота кто-то пристроил в металлолом. Я остановился, смахнул с лица усталость и вошёл внутрь гостиницы, где меня поджидал сюрприз, которого я точно не ожидал…

Справа по коридору, где раньше была душевая, теперь построена баня для работяг, из которой навстречу мне неслись голые женщины, все они были с тазиками в руках. Не трудно было догадаться, куда неслась, как выяснилось позже, бригада штукатуров, они, как и все боялись окончания дождя и сейчас выскакивали на улицу, одна за другой, чтобы затариться пивом, хотя бы на выходные. Я вспомнил про женский алкоголизм, но прогнал быстро эту мысль, потому что женщины были красивыми и интересными, их не портили даже эмалированные тазики в руках, которыми они сначала прикрывались от моего взгляда, но добегая до вожделенных капель, обо всём забывали и вытягивались во весь рост к небу, наполняя тазы.

Я повернул резко налево, прошёл по коридору и встретил дежурную, она была невозмутима, по сравнению со всем человечеством.

- Добрый вечер.

- Здравствуйте.

- Вы по какому вопросу?

- Мне бы переночевать?!

- Ветеринар?

- Нет.

- Ну, вы к свиньям приехали?

- Нет.

- А тогда к кому?

- К людям.

- Ясно, юморист!

- Почему юморист?

- А вы знаете, почему в Лузино не бывает перебоев с водой, светом и газом?

- Нет?! А почему?!

- Потому что, если хоть что-нибудь закончится, свиньи все подохнут, понятно?

- Понятно! А вы знаете, что на улице дождь идёт?

- Ну и что?!

- Пивной!

- Точно пивной? Может грибной?

- Да, нет, пивной!

- И что?

- Там, ваши все девушки пиво собирают.

Дежурная отодвинула жалюзи, посмотрела в окно, потом на меня, присела на стул и достала какую-то тяжёлую книгу.

- Одноместный?

- Да.

- До утра?

- Да.

- Командировочный?

- Нет.

- Послушайте, что вы мне голову морочите? Вы по какому вопросу приехали сюда?

- Я по вопросу реконструкции каналов навозоудаления, - я вдруг вспомнил, что именно так я писал в нарядах в ССО.

- Ну, так бы и сказали, что строитель.

- Ну, да, строитель.

- Прораб?

- Нет!

- Бригадир?

- Типа того.

- Типа того?! Странный вы какой-то строитель, разговариваете, будто только вчера был день строителя?!

- Я просто устал, издалека еду, да ещё этот пивной дождь?!

Она снова раздвинула жалюзи, снова посмотрела на меня, поправила очки и протянула мне книгу, указав на графу для подписи.

- Номер семь.

- Спасибо. Сколько с меня?

- Нисколько.

- Почему?

- Потому что каналы навозоудаления, это вам не покер!

Цитируя великого Леонида Броневого, женщина протянула мне ключ с цифрой семь и пошла прочь, отодвинув меня уставшим с годами задом со своего пути.

Сквозь жалюзи я увидел красивое женское тело, по которому струились ручейки пива, стекая с губ на грудь, с груди прямо туда, оттуда на колени и до пяток. Штукатур-маляр высшего разряда стояла с открытым ртом, а в руках был полный тазик пива. Её изящное тело проектировал ни один ГИП, и ни один прораб поработал над его совершенством, это точно! Я вдруг представил, как можно пристроиться к ней, и к струйкам пива, спускающимся по её телу, подставить рот и наполнить его блаженством, но ударил себя по щекам ладошками и отправился в ночь…

Если кто-нибудь из мужчин сможет заснуть трезвым? Когда на улице под дождём пива стоят молодые женщины, голые? С вытянутыми к небу руками? То он либо очень старый, и у него уже давно остановились часы, либо гей, и ему нравятся мальчики. Слава Богу, я не отношусь ни к тем, ни к другим, поэтому я взял в руки своё самолюбие, оделся и вышел во двор гостиницы, чтобы порадовать глаз ночными созерцаниями местных красавиц. Девушки были уже навеселе, они схватились за руки и водили хоровод вокруг пирамиды, которая была построена уже из пустых тазиков. Дождь моросил слабее, я вспомнил мамину поговорку, она всегда говорила про дождь так: «Поздний гость до утра, ранний гость до обеда!». Это означало, что если дождь начался поздно вечером, значит, продлится до утра, а раз он уже заканчивается, значит скоро утро?! Получается, что я всё-таки заснул на некоторое время?! Пока я занимался своим привычным занятием, воспоминаниями о маме, одна из девушек, самая полненькая и розовая внимательно посмотрела на меня и оторвала руки от дружного хоровода. Она медленно вышла из кольца танцующих красавиц, и, раскачивая паруса, направилась прямо ко мне. Её глаза проницательно горели огнём, грудь вздымалась девятым валом, а ноги были похожи на ноги балерины, которые несли тело, не ощущая веса, делая её привлекательной и доброй. Так бывает, когда женщина выходит на охоту!

Я опомнился тогда, когда за ней последовали все остальные, теперь на меня надвигалась целая рота строительного батальона. Я вспомнил, что в школе неплохо бегал, и несколько раз даже принимал участие на соревнованиях по бегу в масштабах Марьяновского района. Добежать до номера семь в гостинице глупо, они всё равно сломают дверь, нырнуть в машину, всё равно не успею даже двигатель запустить?! Остаётся одно, пересечь футбольное поле, переплыть ручей и бежать по картофельному полю, навстречу рассвету, в надежде, что женщины опомнятся с появлением солнца, и вспомнят о своих трудовых буднях и роли в строительной жизни Чунаевки, а может даже и всей страны?!

Когда солнце взошло уже достаточно высоко, я понял, что силы меня оставляют, женщины не успокаиваются, а картофельное поле кончается где-то далеко за горизонтом. Я взял себя в руки (всю жизнь смеюсь над этим высказыванием), и принял решение всё-таки оглянуться. Должен же я был понять, что меня ждёт и когда?!

*Первая оглядка…*

Первая женщина, которая бежала во главе всей тусовки, выглядела мягко говоря, вызывающе. Скорее всего, она была просто агрессором, её титьки развевались на ветру, будто красный флаг, хотя весила каждая примерно с ведро молока, причём от добротной коровы. На голове была настоящая Будёновка, и где она только её взяла, в Чунаевке, после пивного дождя, который к этому времени, Слава Богу прекратился. На ногах сапоги, офицерские, яловые, но почему то со шпорами, как у мушкетёра, на бёдрах висела портупея, наган с которой свисал прямо между ног и не давал ей бежать. Она постоянно его поправляла, стараясь отодвинуть подальше от своего главного органа, но у неё это не получалось. Я подумал, если она упадёт, то остальные не смогут бежать дальше, как в табуне Мустангов. Когда падает вожак, все останавливаются, забыв про опасность, так и здесь. Как только я подумал об этом и вернул свой взгляд к побегу, я сразу же услышал звук, похожий на падение голого женского тела на картофельное поле, я всё понял и добавил скорости. Мысль о том, что моя мысль материальна, дала мне уверенности и сил, я воспрял духом и прибавил «газу».

*Вторая оглядка…*

Когда я понял, что картофельное поле скоро перейдёт в гороховое, то не сразу сообразил, радоваться мне этому или нет? Я ведь, несмотря на своё деревенское происхождение, всё-таки в сельском хозяйстве не мастак, откуда мне знать как там обстановка с грунтом? Тяжелее будет бежать или нет? Чтобы разрядить свой мозг, я предпринял попытку и оглянулся во второй раз, понимая, что жить без оглядки нельзя, особенно в том случае, когда тебя хочет изнасиловать бригада штукатуров, или маляров. Надо будет заехать на пивной завод к друзьям, узнать, какой афродизиак они подсыпали в этот сорт пива? Когда мужчина возбуждается, то по его внешнему виду и физическому состоянию организма сразу видно, как он возбудился, и даже насколько мощно у него это получилось. А как понять, насколько трагично или прозаично возбуждение женщины? Я перебрал все мысли Пушкина, перекинулся на Лермонтова, Есенина, ничего не нашёл?! Когда мой взгляд был сфотографирован новым лидером преследования, я сразу всё понял. Возбуждение женщины в её глазах, и та, что сейчас рвалась в бой, находясь в самом первом ряду преследования, была похожа на сверло от Советской дрели «Вильма», потому что я чувствовал, как она проникает сквозь мои глаза в мозг, и сверлит его, хуже Трындычихи, добиваясь с моей стороны покорности и повиновения. Женщина была яркая, по ней было видно, что начало лета она провела где-то у моря, по загару, оголяющему её ненадетый купальник, выдающий её отпускную тайну. Наверное, она сидела плотно на диете, питалась одними кабачками, фруктами и овощами, чтобы потом покорять Чунаевских мужиков?! И как только она переваривала весь отпуск такую простую кухню, ведь мог произойти, как говорила мама: «Завороток кишок!» До сих пор с трудом представляю себе это, но только лишь вспомнил эту старую фразу, тут же услышал позади жёсткий пердёж, который, в конце концов, вывел из строя ещё одну преследовательницу. На душе стало легче и я, наконец, пересёк границу горохового поля, после которого, примерно через километр, я увидел начало своего спасения, это была кукуруза. Уж там-то я спрятаться смогу точно?!

*Третья оглядка…*

На середине горохового поля, я совершил-таки ещё один подвиг, повернул свою натруженную голову и увидел третью «жертву». На секунду мне показалось, что женщины должны были уже понять, что их выкашивает моя сила духа и инстинкт самосохранения, но судя по лицу третьей претендентки, она не понимала этого вообще. Она была не очень худой, я бы даже сказал чрезвычайно толстой, не понятно было, откуда она брала силы на гонку, ведь с дистанции уже сошли те, кто был хоть как-то похож на спортсменок, а она-то доярка чистой воды, не иначе?! Вместо того, чтобы думать о спасении, я ломал себе голову, почему она в стрингах?! Мне не давала покоя мысль о том, как она могла их натянуть на свою попу, как они врезались в её тело, пожизненно, наверное, и как ей больно приходится двигаться?! Стринги на её теле больше напоминали кандалы или цепи?! Очень сильная женщина! Интересно, если она меня всё-таки догонит, что она будет делать со мной, ведь она будет первая и по законам джунглей должна будет первая насытиться мной, уже потом все остальные? А вдруг она полезет целоваться, что тогда? Она ведь запыхалась, станет меня целовать, громко и глубоко дышать, зажмёт мне рот и нос своими объёмами, и я задохнусь? В этот момент она остановилась, нагнулась вперёд и стала дышать часто и глубоко, видно было, что ей стало плохо. Наверное, от нагрузки сердце заработало иначе, а вес сделал своё дело? Я подумал, что не плохо бы помочь, но когда позади неё увидел пыль, поднятую топотом штукатуров, вспомнил свою главную цель – добраться любым путём до кукурузы. В ней моё спасение! И добраться надо без оглядки! Не потому что, на это тратится моё время и сила, а потому что мне уже женщин стало жалко. Чтобы я не подумал, они тут же превращаются в жертв, а ведь я этого не хочу. Правда! Не хочу!

Я вспомнил, как в детстве моя дальняя родственница из Орловки рассказывала мне, двенадцатилетнему пацану, на ночь, перед сном, как женщины насилуют мужчин. Доводят его до высшей степени возбуждения, потом перетягивают ему яйца чем-нибудь, в её рассказе это был кнут конюха, и мужик был конюх. Потом по очереди запрыгивают на него и добивают его, как раненого зайца. При мысли о кнуте, между ног что-то защипало, я на ходу нырнул в штаны, проверил наличие наличности, перевёл дух, и, наконец, скрылся в зарослях кукурузы. Слава Богу, в этом году урожай кукурузы был на высоте. Не зря же на местных рынках народ выкладывает початки килограмм за килограммом?! Я на ходу нарвал несколько початков и умудрился даже посреди поля сделать кучку из них. А вдруг эта кучка заинтересует моих преследователей и они поймут, что я им не нужен и оставят меня в покое, всё-таки початок кукурузы тоже фалический символ, значит, может повлиять на их сознание???

Откуда не возьмись, появился странный летательный аппарат, он был отдалённо похож на Хеликоптер, но всё-таки это был не Хеликоптер, это был скорее летающий мотоцикл, похоже Харлей?! Я остановился и наконец, перевёл дух, мой внутренний голос подсказывал, что это моё спасение, не знаю почему, но я успокоился. Точно, это моё спасение и отпущение всех грехов! Не знаю, что именно вселило в меня такую надежду, но его бесшумный рокот успокаивал меня с каждой секундой всё больше и больше. Мотоцикл мягко приземлился на поле, своим выхлопом положил в округе всё метров на пятнадцать. За рулём сидел парень, он был в кожаном костюме, заклёпанным по всем правилам тяжёлого рока. Его высокие сапоги со шпорами были до самых колен. Он постоянно крутил ручку газа, собираясь взлететь уже вместе со мной. Длинные волосы, белый шарф развивались на ветру, из-под шлема, как паруса. Парень посмотрел на меня сквозь красные очки, я прочитал надпись на шлеме «Голова-Мотор», и понял, это прилетела моя детская мечта, именно так я хотел выглядеть всегда, только вот гитары не хватает. Парень схватил мою мысль, запустил руку за спину и достал из-за спины гитарный кофер, с надписью «Рок-Н-Ролл». Мне понравилось, что все известные мне раньше надписи были написаны на русском языке, и что это наконец-то стало модным. Мы ведь все в детстве даже велосипеды разрисовывали по-английски, а тут даже святые слова рока написаны на родном языке. Парень пальцем показал мне на приближающееся войско женщин, среди которых в строю даже были те самые, раненые и вышедшие только что из строя, пригласил меня сесть на Харлея. Я вскочил, обнял его, вдохнул запах знакомого одеколона и прижался к нему, как прижимается младенец к рукам мамы, когда ему становится хорошо. Мы взмыли в небо, а штукатуры продолжили свой бег, не останавливаясь, они уже добежали до края кукурузного поля и начали исчезать из виду, когда меня вдруг осенило, что может они вообще гнались не за мной, а за кем тогда?

Я всмотрелся вдаль и увидел, что-то очень похожее на убегающее войско монголо-татар. Они бежали, поднимая клубы пыли, хаотично, толкая друг друга, спотыкаясь и падая на каждом шагу. Мотоциклист протянул мне подзорную трубу, я приложил её к глазу и увидел, что это вовсе и не воины двух великих наций, это просто огромное стадо свиней, это самые настоящие свиньи. Я понял, это те самые свиньи, которые когда-то принесли чуму на Чунаевский свинокомплекс, а из-за этой самой чумы руководство не отпускало меня на работу в Центральную Америку! Вот это да?! Так значит, не всех тогда свиней убили и сожгли, раз они тут по лесам до сих пор промышляют?! Пивом залило их норы, наверное, вот они и повылазили, как крысы. Если бы мне было лет двадцать сейчас, я бы расстроился от того, что женщины гнались не за мной, да я может и не убегал бы вовсе, а на шестом десятке давно уже стало понятно, что за тобой могут гнаться женщины, но только из других соображений, скорее всего корыстных?! Увы!

Хорошо всё-таки, что это оказались не женщины! Если бы Бог не создал женщину, то мужчине точно было бы лучше родиться индюком! А женщина сделала его человеком! Ещё бы все это поняли, наконец!?

Как бы там не было мотоциклист спас меня от неизвестности, которая привела меня на поля, засаженные любимыми овощами детства. А ведь этих полей там никогда не было в моей молодости?! Может картошка и была, а гороха и кукурузы не было точно! Время бежит, как вода!

Мы пролетали уже над моим домом, в котором всё и началось, в котором совсем недавно лежал в тумбочке миллион долларов. Именно из этого дома я уходил второй раз в Армию. Я нагнулся и увидел, что Мазда стоит уже во дворе, только почему то разбито лобовое стекло, наверное, кроме пива ещё и кружки сыпались с неба в этом месте?!

Я вдруг подумал, хорошо, что миллион куда-то пропал, тогда в поезде после удара головой. Зачем он мне? Любовь на него ни купишь, да она у меня есть! Моя семья, мои дети, Принцесса Варька! Здоровье покупать ни к чему, в мои годы любой инвалид, или калека, может позавидовать моему организму. Разве что подарить можно было его обездоленным или убогим?! Не знаю я, как использовать «тарелочку с голубой каёмочкой», не знаю! Даже товарищ Бендер отправил свой чемодан с деньгами в детский дом сначала, потому что не мог дать ума нечестно заработанным деньгам. А что уже говорить обо мне?! Я простой человек, родившийся в одной стране, живущий сейчас в другой, ну в том же месте, в радиусе пятидесяти километров, а где буду пенсию получать, пока не известно?! Потому что сменить название страны просто, а изменить саму страну, невозможно! Самое интересное, что между этими тремя событиями нет границ, ни географических, ни природных, ни политических. Вот и считай, кто ты, зачем и почему?!

Многие иностранцы не знают, что мы русские люди больше всех остальных людей на земле, любим своих детей и внуков! Почему?! Потому что наши силы не растрачены на благосостояние, мы не избалованы роскошью, мы загадочно непобедимы в любой войне! Если большевикам нечего было терять, кроме своих цепей, то нам, людям, которых эти самые большевики и поместили в страну, с разными названиями и эпохами, страшно потерять детей и их потомков. Поэтому наша любовь к ним самая яркая и настоящая. Это я сейчас не о русских людях, а обо всех народностях, которые родились на территории СССР, России, и страны, название которой может даже в моей жизни ещё много раз поменяться! Может, стоило назвать её просто – Родина! Как Игорь Тальков называл страну, в которой жил и пел!

Покружив ещё в утреннем небе, мы приземлились, как раз в том месте, где «Бомжи» приезжали, чтобы отдать мне миллион! Вокруг не было никого, раннее утро, закрытый киоск, где Фрузя покупает овощи, обувная мастерская, где я ремонтирую обувь и точу своё мачете, тоже закрыта на замок. Только не спит тот самый таджик, который называл меня братаном, он ходит уже по площади банка и подметает мусор, так тщательно разбросанный русским человеком, вряд ли мусор бросают в России те, кого называют гостями города?

Я вернулся душой и сердцем в родную обитель сразу же, как только заглох двигатель мотоцикла. Парень, всё больше напоминающий меня в молодости, слез со своего стального коня и снял шлем.

- Платон! – Я разбудил всех домашних животных своим криком. Как я рад был видеть этого таинственного, но очень родного человека.

- Привет, дорогой! – Он обнял меня так же тепло, как это делал мой сын Мишка, когда вернулся домой из армии. Он держал меня руками так, будто боялся, что я выскользну из его объятий и исчезну. Порой мне даже казалось, что у него от усталости и напряжения трясутся руки, но он меня не отпускал. Как приятно стоять рядом с дорогим человеком, обнять его и дышать его любовью, свежестью и надеждой. Даже говорить ничего не надо, всё же и так хорошо!

- Платон! Платон! – давно я не плакал от счастья. Какой хороший человек этот Платон. Какой он красивый, умный и правильный. В его глазах написано только хорошее и доброе! Я подумал, как хорошо было бы, если бы всё мужики были такими, как Платон, как мой сын Мишка! Может тогда и не нужен был бы нам таджик-дворник?! Я долго повторял вслух его имя, пока не успокоился от волнения, пока сердце не вернулось в обычный, здоровый ритм, пока голова не встала на место.

- Ну, что старина, пойдём домой?

- К собакам Павлова?

- К ним!

- А почему у тебя по-русски написано на шлеме, Платон. Мы всегда всё писали по-английски, все мечтали жить в Америке, или в Англии, или хотя бы побывать там? Что-то изменилось?

- Да, нет! Просто у меня есть добрый дед, который всегда говорит «Русские должны жить в России!», а своего деда я очень люблю и никогда не брошу его в беде.

- Ты, молодец, Платон! Ты молодец!

Парень обнял меня, как самого близкого человека, посмотрел на солнце, и протянул руку, показывая мне какой-то светящийся объект среди облаков. В этот момент у него из кармана выпал бумажник, я нагнулся, поднял его раскрытой стороной и увидел его водительские права на мотоцикл, который он получил, судя по фотографии, сразу, как только достиг совершеннолетия…

Странно, но на фото он был так похож на меня, когда я сам учился в школе, и фотография тоже чёрно-белая, наверное, сейчас в правах снова чёрно-белые фото вставляют?! Я достал очки, вгляделся в фотографию и перевёл свой взгляд на фамилию, имя, отчество…

- Ревякин Платон Михайлович?!

- Да, дед! Это я!

\*\*\*

*Старые люди говорят, что наши предки, улетев когда-то на небеса, становятся ангелами и помогают нам здесь жить, на земле. А мне кажется, что мне помогают ещё жить мои дети и, внуки. Вон, Платон, ещё не родился, а я с ним уже столько подвигов совершил, столько всего узнал и почувствовал! Надо жить не прошлым, надо жить будущим! Эта Любовь и Надежда и есть Вера в вечную жизнь! Ну, а если ангелы всё-таки есть и они мне помогают жить, что ж, пусть это будет бонус за всё то добро, которое я дарю своим близким, и буду дарить ещё долго! Может и отец мой ещё что-то доброе совершит в жизни, чем Бог не шутит?*

\*\*\*

Главное быть всегда любимым и любящим, востребованным и благодарным, умеющим получать и отдавать! И тогда тебе точно прилетит тарелочка с голубой каёмочкой, только не в виде миллиона долларов…

Потому что миллион долларов – это ничто по сравнению с миллиардом долларов, ведь правда же, люди?! Тем более, что каждый из нас уже всё давно подсчитал…